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FALËNDERIMET
Kam nderin e veçantë që të falënderoj Prof.Dr. Edmond Hajrizin i cili me kontributet e
dhëna edhe gjatë ligjërimit të moduleve mbi Menaxhimin e Projekteve, Menaxhimin Operacional,
të Proceseve, etj. më ka ndihmuar në mënyrën e shtjellimit të temës së të mirave publike dhe
sidomos për ndihmën që çasja shkencore e bazuar në menaxhmentin bashkohor të jetë udhërrëfyes
gjatë tërë trajtimit të temës në fjalë. Duke vënë përherë koorelacione midis teorisë menaxheriale
dhe praktikës së përditshme në qeverisje dhe vendimmarrjes nëpër institucione dhe organizata të
ndryshme publike, prof. Hajrizi ka vënë në pah lidhshmërinë e madhe midis strukturës funksionale
- organizative të tyre dhe nevojën për një çasje sistemore ndaj problemeve dhe sfidave
menaxheriale.
Qasja sistemore ndaj problematikës së caktuar lidhur me administrimin dhe efiçiencën e të mirave
publike më ka shërbyer si metodë pune prej së cilës mund të fitojmë një pasqyrë më të afërt dhe
më reale mbi rrjedhat e menaxhimit me burimet në dispozicion dhe deficitet në qeverisje.
Poashtu, një falënderim të sinqertë edhe për Prof. Dr. Musa Limanin, ligjërues shumëvjeqar në
Universitetin e Prishtinës dhe në Universitetin për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë në lëmin e
makroekonimisë dhe të Politikave Fiskale, i cili më ka ndihmuar në mënyrën e shtrimit të
problematikës së të mirave publike dhe vendin të cilin e zënë ato në kuadër të shkencës së
ekonomisë.
Tema e të mirave publike si pjesë e debatit nga Financat Publike gjatë ligjërimit të lëndes nga
Prof.Dr. Petraq Milo, duke trajtuar edhe vetë ndershmërinë si formë jokonvencionale e të mirave
publike, ka nxitur tek unë që të trajtoj edhe mënyrën e administrimit të të mirave publike, me theks
të veçantë ato në vendin tonë. Fazat e administrimit efiçient të shpenzimeve publike janë kontribut
i veçantë i profesorit të nderuar Milo.
Një kontribut të çmuar për trajtimin e temës në fjalë mbi sferën e prokurimit publik, ka dhënë edhe
sektori i Prokurimit i Kuvendit Komunal në Malishevë, veçanërisht menaxheri i prokurimit Ilmi
Paqarizi ecc. i dip. i cili ka theksuar disa dobësi të Ligjit mbi Prokurim Publik gjatë zbatimit
praktik në procedurat e prokurimit në Kosovë.
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PARATHËNIE
Duke qenë të bindur se të mirat private të cilat përbëjnë motivin kryesor të aktiviteteve të
subjekteve të ndryshme që nga individët e thjeshtë, ekonomitë familjare e deri të kompanitë e
ndryshme nuk mund të qëndrojnë në një terren të sigurtë pa sigurimin e të mirave publike, duke
qenë poashtu të bindur se edhe administrimi efiçient i të mirave publike përbën një sfidë jo të
vogël për të gjitha shtetet edhe me traditë qindravjeqare, atëherë ne si Kosovë (shtet i ri) kemi
rastin që të përfitojmë nga gabimet e të tjerëve duke mos i përsëritur ato dhe të zvogëlojmë
distancën e prapambetjes ekonomike.
Tema e trajtuar për “ të mirat publike dhe administrimi efiçient i tyre”, paraqet një koncept mjaft të
gjerë dhe është e lidhur në mënyrë kauzale me vetë misionin e shtetit si formë i organizimit
shoqëror. Përfshirja dhe ndikimi i sektorit publik në konjukturën ekonomike dhe shoqërore sa vjen
e bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm duke diktuar edhe nivele të caktuara të ofertës dhe kërkesës në
treg dhe duke realizuar qëllime si efiçienca ekonomike dhe drejtësia shoqërore.
Mirëqenia ekonomike dhe shoqërore e anëtarëve të shoqërisë në rrethanat e zhvillimeve
bashkëkohore nuk mund të paramendohet pa shërbimet dhe përformancën e institucioneve
shtetërore që përfshijnë: mbrojtjen kombëtare, rendin dhe sigurinë publike, investimet në
infrastrukturën publike, investimet në arsim dhe shëndetësi, politikat e sigurimeve dhe
përkujdesjes sociale por edhe përkushtimi ndaj politikave ndaj mbrojtjes së mjedisit të cilat
përbëjnë temë debati edhe në përmasa globale.
Të mirat publike janë koncept mjaft i gjerë të cilat praktikisht u shërbejnë të gjithë qytetarëve në të
njëjten masë; psh. nuk mund të sigurohet mbrojtja kombëtare për dikë më pak apo më shumë, por
e njëjta masë vlenë për të gjithë individët pa përjashtim. Si mirëqenia individuale ashtu edhe
mirëqenia shoqërore përveq nga të ardhurat si në para edhe ato nga kapitali (pasuria) është në
varshmëri edhe nga të mirat publike të cilat ofrohen në masë të madhe nga sektori publik, por edhe
mund të delegohen tek sektori privat si siguria private, arsimi privat, etj.
Në këtë rast kemi analizuar arsimin si e mirë publike të ofruar nga shteti por edhe sektorin privat të
arsimit të lartë në Kosovë.
Gjatë trajtimit të temës në fjalë në një pjesë të analizës i kemi kushtuar edhe shpërndarjes së të
ardhurave si e mirë publike pasi që nga shpërndarja e “drejtë” e të ardhurave në shoqëri përfitojnë
të gjithë duke jetuar më e mirë, prej nga përmbushet njëri nga kushtet e mirëqenies – drejtësia
shoqërore. Ndërsa kushti tjetër që ndikon në nivelin e mirëqenies mbetet efiçienca ekonomike e
cila rialokon burimet përmes politikës fiskale.
Lidhjen midis politikës efiçiente tatimore në njëren anë dhe shpenzimeve për të mira publike në
anën tjetër, në rastin tonë të autostradës “ Rruga e Kombit” jemi munduar të paraqesim konditën e
efiçiencës, të cilën si rregull duhet pasur përherë parasysh të gjitha qeveritë me rastin e fillimit të
projekteve publike.
Administrimi efiçient i të mirave publike nënkupton një sistem menaxhimi të shpenzimeve publike
i cili ngërthen në vete planifikimin e “drejtë” të buxhetit, shpenzimin efiçient të fondeve përmes
prokurimit publik, mbikqyrjen e këtyre shpenzimeve përmes kontrollit dhe auditimit si dhe
përmirësimin e vazhdueshëm të efiçiencës.
I tërë cikli i administrimit të të mirave publike nuk mund të trajtohet plotësisht pa etikën dhe rolin
e saj në administrimin publik, kjo për faktin se edhe ndershmëria, në literaturën ekonomike
trajtohet si e mirë publike. Përfitimet nga kryerja e ndershme e transaksioneve si publike ashtu
edhe private janë të përbashkëta dhe ulin kostot shoqërore.
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HYRJE
Në të gjitha sferat e aktivitetit njerëzor, jemi dëshmitarë të zhvillimeve mjaft dinamike,
progresive, të një niveli të lartë të zhvillimit forcave prodhuese në përmasa globale. Njëkohësisht,
jemi dëshmitarë edhe të rritjes së kundërthënjeve shoqërore, krizave ekonomike, të rritjes së
konkurencës së tregjeve, ndikimeve negative apo pozitive të veprimtarisë së subjekteve
ekonomike tek njëra – tjetra dhe tek ambienti ku jetojmë, të tilla zhvillime të cilat e bëjnë rolin e
shtetit dhe të ndërhyrjes së tij në ekonomi si mjaft të rëndësishëm dhe absolutisht të domosdoshëm.
Si shtetet e zhvilluara ekonomikisht ashtu edhe ato në tranzicion si vendi ynë jemi të
kushtëzuar që rolit të shtetit në ekonomi t’i kushtojmë vëmendje të veçantë.
Meqenëse alokimi i burimeve ekonomike të një shoqërie mund të bëhet qoftë përmes tregut (ligjit
të vlerës ), apo edhe nga aktivitetet shtetërore pëmes implementimit të politikave të caktuara
ekonomike dhe buxhetore, investimeve si dhe konsumit publik, atëherë prioritare mbetet çështja
se këto burime ekonomike a mund të shpërndahen në mënyrë efiçente dhe si? Ndërsa vetë
efiçienca në shpërndarje nënkupton përmirësimin e mirëqenies së një subjekti pa dëmtuar
mirëqenien e një subjekti tjetër.
Në të vërtetë i tërë zingjiri i ndryshimeve socio-ekonomike historikisht ka qenë i ndikuar pikërisht
nga fakti se si janë shpërndarë burimet ekonomike të shoqërisë së caktuar, në mënyrë të “drejtë”
apo jo, nën ndikimin e plotë të forcave të tregut apo me kombinimin e masave shtetërore. Çdo
ndërhyrje e qeverisë përfshin një rishpërndarje të burimeve dhe i gjithë qëllimi i ekonomiksit të
sektorit publik është që të vlerësojë alokimet e dëshirueshme alternative. Në kushtet e ekzistimit të
konkurencës së plotë në treg, të një tregu plotësisht liberal, ku çdo produkt apo mall e gjen blerësin
respektivisht shitësin , si dhe në kushtet ku nuk ekziston mundësia e krijimit të fuqisë në treg që
paraqitet në formë të monopolit, në kondita të tilla mund të vie në shprehje një shpërndarje
efiçiente e burimeve ekonomike të shoqërisë dhe në ekonomiksin e mirëqenies njihet me emrin si
Teorema e Parë e Mirëqenies.1
Mirëpo, nga historia e zhvillimit ekonomik global mësohet se tregu liberal nuk mund të bëjë
shpërndarjen efiçiente të burimeve ekonomike. Intervenimi i shtetit bëhet alternativë e
domosdoshme për shkak të dy arsyeve bazë:
1. Dështimit të tregjeve, që manifestohet si:
a) krijim i fuqisë në treg apo monopoli dhe
b) mungesës së vet tregut që kanë të bëjnë me eksternalitetet dhe të mirat publike, dhe
2. Shpërndarjes së të ardhurave
Duke u bazuar në arsyet e lartëshënuara për rialokimin e burimeve ekonomike, intervenimi i
institucionit të shtetit bëhet absolutisht i domosdoshëm përmes instrumenteve të politikës së
zbatuar ekonomike siç është politika fiskale, normat ligjore e kështu me radhë që në mënyrë
direkte apo indirekte ndikojnë në rishpërndarjen e të ardhurave dhe vendosjen e Drejtësisë
shoqërore. Një teori e tillë në ekonomiksin e mirëqenies njihet me emrin si Teorema e Dytë e
Mirëqenies.
Ekonomisti holandez njëkohësisht edhe fitues i çmimit nobel për ekonomi, Jan Tinbergen vënë
theksin në atë se çdo qeveri e cila menaxhon ekonominë e vet nuk mund të arrijë caqet e
____________________
1. Dr. Harvey S. Rosen, “Public Finance”, New York, 2002,fq.46.
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politikave makroekonomike përveç, nëse së paku kontrollon aq instrumente të politikës
kuantitative sa edhe ka pasur caqe të politikave; i njohur në literaturën ekonomike si ”Rregulli
Tinbergen.”2
Përderisa shteti përdor instrumente për realizimin e politikës së caktuar ekonomike; politikës
fiskale, politikës monetare - kreditore dhe asaj strukturale; synim kryesor ka gjithsesi mirëqenien
ekonomike dhe shoqërore të anëtarëve të vet, e cila mirëqenie reflektohet në marrdhënjën më të
mirë midis burimeve të përgjithshme ekonomike dhe autputit kombëtar.
Zakonisht politika strukturore e çdo qeverie përmban programet buxhetore të orientuara në të
mirat publike, në interes të të gjithë qytetarëve si mbrojtja kombëtare, siguria e përditshme,
investimet në infrastrukturë, sistemi ligjor, arsimi, shëndetësia, mbrojtja kundër zjarrit, mbrojtja e
ambientit etj. dhe rrjedhimisht për të gjitha këto veprimtari në të shumten nuk ekziston tregu privat
(qoftë edhe për shkak të kostos së lartë), dhe për këtë arsye duhet të ofrohen nga shteti.
Nëse institucioni shtetëror vendos që të mos ofroj vetë të mirën publike, atëherë këtë mund ta bëjë
duke krijuar tregun privat, siç është rasti me arsimin privat, shëndetësinë private, apo edhe siguri
(polici) private me të cilat veprime në realitet plotëson kërkesën e tregut dhe ngrit mirëqenien e
qytetarëve të vet. Kështu shpërndarja e burimeve ekonomike në shoqëri sot, përveç mekanizmit të
tregut, arrihet edhe përmes programeve qeveritare që në fokus të vetin kanë investimet në
infrastrukturë, investimet në arsim, shëndetësi, në sigurimin social, sigurimin e papunësis dhe që
direkt alokojnë fonde që kanë ndikim në parametrat makro-ekonomik (rritjen e kërkesës agregate
në treg) dhe përmirësimin e vazhdueshëm të mirëqenies ekonomike dhe shoqërore.
Megjithatë, pavarësisht se a është fjala për tregun privat në ofrimin e të mirave publike apo
nga shteti, problem mbetet gjithsesi administrimi efiçent i të mirave publike. Të gjithë pa
përjashtim duhet të pëballen me efiçiencën.
Tani më dihet mirëfilli se rishpërndarja e burimeve ekonomike të cilat i ka në menaxhim shteti,
realizohet përmes alokimeve të fondeve (parasë publike), nga buxheti i shtetit sipas planit
buxhetor,sipas rregullave të thesarit dhe kjo më pastaj kalon nëpër procedurat e prokurimit publik
dhe në fund realizimi praktik i projekteve apo implementimi përfundimtar i tyre. Varësisht nga
shtetet, por në Kosovë sipas shenimeve më se 50.2% e buxhetit shtetëror kalon nëpër procedurat e
prokurimit publik deri në vitin 2007.3
Administrimi efiçient i të mirave publike pëveç planifikimit të drejtë buxhetor, procesit efikas të
prokurimit publik, kryerjes së shpenzimit nga thesari qendror dhe ai lokal; do të ishte i mangët pa
procesin e auditimit të brendëshëm dhe të jashtëm të shpenzimeve publike, fazës së raportimit
financiar si një “feedback” në ciklin e menaxhimit cilësor të shpenzimeve publike. I tërë ky
spektër i aktiviteteve të qeverisë paraqet atë që quhet “ dora e dukshme e shtetit” në krahasim me
atë që bënë(ofron) tregu dhe që njihet, sipas Adam Smithit, filozofit anglez të shek. XVIII, si
“hijet e dorës së padukshme të tregut.”
Në literaturën e Financave Publike është më se i pranueshëm fakti që për të qenë një e mirë
plotësisht publike, duhet të plotësoj dy kushte themelore dhe atë:
- papërjashtueshmëria në konsum dhe
- kosumi jo rival i të mires publike
Më tutje do të vërejmë se karakterin e të mires publike e kanë edhe eksternalitetet
pozitive, shpërndarja e “drejtë” e të ardhurave në shoqëri apo edhe vetë ndershmëria si vlerë
_____________________
2. Dr.Tomas Schrock, ”Adwans Ekonomiks”, UBT, Prishtinë, 2008, fq.33.
3. Mr. Ilaz Duli, “Prokurimi Publik në Kosovë”, UBT, Prishtinë, 2008, fq.17.
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etike njerëzore (si në raportet midis njerëzve ashtu edhe në raportet shteti-individi apo anasjelltas)
e cila gjatë kryerjes së transaksioneve zvogëlon kostot shoqërore.
Në këtë punim kemi trajtuar konceptin e të mirave publike dhe format e manifestimit të tyre, për
të vazhduar me alokimin e burimeve të kufizuara qoftë përmes tregut (çmimeve) apo edhe të
politikës fiskale (shtetit), duke siguruar efiçiencën dhe drejtësinë shoqërore si dy elementet bazë të
mirëqenies shoqërore. Shpenzimet më të preferuara publike dhe format e vendimmarrjes për
shpenzime publike i kemi trajtuar sipas literaturës moderne të ekonomiksit të mirëqenies.
Efiçienca në ofrimin e të mirave publike dhe mundësia private e ofrimit të të mirave publike, janë
temë tjetër e trajtuar duke analizuar konditat nën të cilat mund të kemi ofrimin privat të të mirave
publike.
Menaxhimi efiçient i parasë publike në vendin tonë ende nuk është një realitet i arritur dhe
praktik. Përderisa, vendimmarrjes qeveritare në të gjitha nivelet i mungojnë analizat koherente
shkencore, dhe strategjitë e veprimit, gjatë fazës së shpenzimit të parasë publike mungojnë
kapacitetet humane për menaxhimin e projekteve. Etapat kryesore të analizuara përkitazi me
administrimin e shpenzimeve publike janë procesi i planifikimit dhe shpenzimit buxhetor,
prokurimi publik, kontrolli i brendshëm dhe i jashtëm i shpenzimeve publike si aktivitet i cili duhet
të shtojë vlera në organizata buxhetore dhe modelet e përmirësimit të vazhdueshëm të kualitetit që
ndihmojnë në rritjen e rezultateve (modeli Deming) dhe eliminimin e gabimeve, (Crosby).
Ekzistimi i “kalorësit të lirë” dhe informalitetit në ekonomi e bënë edhe më të vështirë ofrimin
efiçient të të mirave publike, ngase gjithmonë ka dhe do të ketë individ apo subjekte të cilët
përfitojnë falas apo përpiqen të përfitojnë pa pagesë nga të mirat publike që ofrohen nga shteti
duke mos paguar obligimet tatimore sipas ligjit.
Në planin e administrimit eficient të të mirave publike nuk duhet harruar edhe vetë burimet
njerëzore dhe rolin e etikës në realizimin e përformances pozitive që nga nivelet qendrore të
qeverisë e deri te ato lokale, pra rolin e byrokracisë në përgjithësi si dhe devijimet latente të saj.

1.1. PYETJA HULUMTUESE
Si mund të kemi administrim më efiçient të të mirave publike në Kosovë?
Duke pasur parasysh faktin se të mirat publike janë rezultat i shpenzimeve të caktuara publike,
poashtu edhe niveli shpenzimeve publike është në varshmëri nga shkalla e realizimit
(grumbullimit ) të të hyrave publike, brenda një periudhe të caktuar kohe. Në këtë kontekst në
lidhje me pyetjen hulumtuese, se si mund të kemi administrim më efiçient të të mirave publike
me fokus në ekonominë e vendit tonë, duke shfrytëzuar edhe metodologjinë e ekonomiksit të
sektorit publik, duhet dhënë përgjigje dy çështjeve themelore në lidhje me efiçiencën:
a) Së pari, si mund të kemi politikë më efiçiente tatimore në ekonomi? dhe
b) Së dyti, si mund të kemi menaxhim më efiçient të fondeve publike gjatë procesit të
shpenzimeve publike?
Në këtë kontekst, administrimi efiçient i konditave të lartëpërmendura të politikës fiskale
siguron bazë të qëndrueshme edhe për ofrim efiçient të të mirave publike për shoqërinë,
stabilitet buxhetor për shtetin dhe një mirëqenie premtuese socio-ekonomike për të gjithë
qytetarët dhe operatorët ekonomik.
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1.2. HIPOTEZA E SHTRUAR

Mungesa e efiçiencës në administrimin e të mirave publike, zvogëlon mirëqenien shoqërore.
Fakti që shteti (qeveria) gjatë ushtrimit të aktiviteteve të saj, si qëllim parësor duhet të ketë
mirëqenien shoqërore dhe maksimizimin e saj, gjatë trajtimit të temës së administrimit efiçient të
të mirave publike do të vërejmë se të mirat private dhe mirëqenia të cilën e krijojnë ato janë vetëm
njëra anë e medaljes së mirëqenies individuale dhe shoqërore.
Përfitimet nga ofrimi i të mirave publike nga sektori publik si shpërndarja e “drejtë” e të
ardhurave,
infrastruktura funksionale, arsimi cilësor, shëndeti publik, ambienti i pastër (pa
eksternalitete negative), të shoqëruara këto edhe me një rend dhe siguri publike, gjyqësor efikas
etj. janë ana tjetër e manifestimit të mirëqenies shoqërore dhe individuale.
Duke pasur parasysh faktin se jetojmë në kushtet e burimeve të kufizuara ekonomike, rritja e
efiçiencës në të gjitha nivelet e administrimit të shpenzimeve publike që nga planifikimet
buxhetore, shpenzimet e buxhetit përmes proceseve të prokurimit publik, si dhe kontrollet e
brendshme dhe të jashtme të shpenzimeve publike; përbëjnë kusht fundamental të rritjes së autputit
publik në formë të të mirave publike.
Trajtimi i efiçiencës ekonomike si një vlerë e lartë menaxheriale, paraqet sot një temë mjaft
aktuale në të gjitha shtetet dhe ekonomitë globalisht. Madje, disa vende edhe evropiane si Spanja
etj. nuk kanë hezituar që efiçiencën si parim dhe logjikë ekonomike, ta fusin edhe në përmbajtjet e
kushtetutave të tyre, duke vlerësuar lartë ndikimin e saj në jetën ekonomike dhe mirëqenien
shoqërore.
Ndikimi i sektorit publik në BPV-or me mbi 30% të pjesëmarrjes, në Kosovë, e bënë këtë sektor
me ndikim në konjukturën ekonomike, duke ndikuar në konsumin, investimet dhe kursimet
kombëtare. Në këtë kuptim, sektori publik dhe mënyra e administrimit të shpenzimeve publike
luajnë rol me rëndësi në konjukturën ekonomike, duke pasur edhe reperkusionet e saj në
mirëqenien shoqërore.
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2. KUPTIMI I TË MIRAVE PUBLIKE
”Të zakonshmes njerëzit i kushtojnë gjithmonë kujdesin më të vogël”[ Aristoteli]
Thënja e filozofit të madh të antikës, jo vetëm se është e vërtetë, por në disa aspekte mbetet
edhe sot e kësaj dite mjaft aktuale. Si asnjëherë më parë shoqëria njerëzore nuk ka pasur forca më
të zhvilluara prodhuese dhe shoqëri më konsumuese se sa sot. Njëkohësisht, si asnjëherë më parë
jemi të kërcënuar nga ndotja e ambientit, nga padrejtësia në shpërndarje të të ardhurave, nga
pasiguria globale, epidemitë e ndryshme, e kështu me radhë. Poashtu si asnjëherë më parë, sot
kemi të bëjmë me njeriun e socializuar i cili është skajshmërisht i varur nga shoqëria në kuptimin e
veprimit në sistemin shoqëror-ekonomik, si pjesë interaktive me interes të ndërsjellë. Në këtë
rrafsh çështjet me interes të përgjithshëm të quajtura si të mira publike janë sot një temë debati në
nivel global.
Përderisa tregu privat në të shumten e rasteve nuk ofron ofertë të mjaftueshme për të mirat e tilla
si: mbrojtja kombëtare, siguria e brendshme, arsimin , shëndetësinë, gjyqësinë, mbrojtjen e
ambientit, infrastrukturën e përgjithshme, sigurinë nga varfëria etj. atëherë është shteti ai që duhet
t’i siguroi këto të mira publike në shërbim të të gjithë pjesëtarëve të shoqërisë.
Konceptin e të mirave publike e hasim që nga David Hum dhe Adam Smith, mirëpo formulimi i
saktë i kësaj teorie i takon nobelistit amerikan për ekonomi, Pol Samuelson gjatë viteve 19541955 të shek. të kaluar i cili vuri re faktin që nëse një përson konsumon të mirën publike, nuk
pakëson mundësinë e konsumit edhe nga përsona tjerë të njejtën masë nga e mira publike.
Të mirat publike janë ato produkte, shërbime apo gjendje të cilat ofrohen në të njëjten masë te të
gjithë individët, të cilat karakterizohen nga papërjashtueshmëria dhe jo rivaliteti në konsum i tyre,
pra kosto shtesë e ofruesit për këto të mira për një person tjetër është zero.
Për të kuptuar më mirë konceptin e të mirave publike marrim shembullin e një të mire publike;
mbrojtjen kombëtare si dhe një të mire private, ushqimin. Në këtë rast ndryshimi midis tyre
qëndron në atë se i njëjti ushqim nuk mund të konsumohet nga dy përsona në të njëjten kohë, pra
përsoni që konsumon ushqimin, lehtë i përjashton të tjerët nga konsumi i tij; ndërsa kjo nuk mund
të ndodh apo të thuhet edhe për mbrojtjen kombëtare sepse as që mund të mendohet se ushtria ose
policia mund të përjashtoj dikë nga ofrimi i shërbimeve për siguri dhe mbrojtje të jetës dhe pronës.
Pra tipari parë i të mirës publike është Pa përjashtueshmëria në konsum. Mirëpo tipari tjetër
dallues që një të mirë e bënë plotësisht publike është edhe jo rivaliteti në konsum. Përderisa
mbrojtja kombëtare ofrohet për të gjithë shoqërinë pa përjashtim, atëherë rrjedhimisht del se edhe
kosto shtesë e ofruesit të një shërbimi të tillë (shtetit ) është zero, pra e mira është jo rivale (jo e
konkurueshme). Mekanizmi i tregut përmes vendosjes së çmimit për të mirat private i bënë këto të
mira rivale njëra me tjetren. Kështu çmimi i ushqimit sipas shembullit tonë është i konkurueshëm
dhe i negocueshëm, ndërsa të mirat publike nuk kanë treg privat të ofrimit të tyre.
Të mirat publike të cilat i karakterizojnë dy tiparet e cekura më lartë ndryshe në literaturën
ekonomike quhen si të mira të pastëra publike si: ndriçimi i rrugës, autostrada e pa ngarkuar me
trafik, hudhje fishekzjarrësh, ajri i pastër etj. megjithëse të mira plotësisht të pastëra publike nuk ka
shumë; ato manifestohen në forma të pëziera, (shih tab. 1).
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Tabela 1.
Të mirat publike dhe private dhe format e manifestimit të tyre
Format e paraqitjes së të Të mirat të cilat janë të
mirave publike dhe private.
papërjashtueshme në konsum.
(inkluzive)
Të mirat cilat janë
jo rivale në konsum
(të pa konkurueshme)

Të mirat cilat janë
rivale në konsum
(të konkurueshme )

Mbrojtja kombëtare
Rendi dhe ligji
Mbrojta e ambientit
Infrastruktura
rrugore
ngarkesë etj.
Resurset pyjore
Ambienti
Trashëgimia historike
Parku i qytetit etj.

Të mirat të cilat janë të
përjashtueshme në konsum.
(ekskluzive)

Rrugët (me pagesë)
Portet detare
Studio fitnesi
pa Interneti etj.
Mallrat
Paraja
Ushqimi
Patundshmëritë etj.

Shembuj të të mirave publike të cilat kanë elemente të njëres prej dy elementeve qenësore
janë psh. Rrugët ( autostradat ) e ngarkuara me trafik, ku elementi i papërjashtueshmërisë
përmbushet, por elementi i rivalitetit ekziston sepse secili është i interesuar të arrijë sa më shpejt
në destinimin e vet të udhëtimit. Një pamje pitoreske natyrore paraqet një të mire publike derisa
nuk ka shumë njerëz të interesuar për ta parë, mirëpo kur dyndja e njerëzve drejt saj bëhet e
madhe; atëherë pamja e tillë e humb karakterin e të mirës plotësisht publike.
Vlerësimi i të mirave publike nuk është i njëjtë nga të gjithë anëtarët e shoqërisë. Vlerësimet mund
të jenë pozitive ose negative varësisht nga përcepcioni, statusi ekonomik, statusi social etj.
Për një pjesë të shoqërisë, ta zëmë, mbrojtja kombëtare dhe niveli i lartë i shpenzimeve ushtarake
mund të vlerësohet pozitivisht, ndërsa për një pjesë tjetër të shoqërisë, kjo ka kuptimin e shtimit të
garës në armatim, rritjen e pasigurisë nacionale dhe globale, pra vlerësimi është negativ. Sipas
këtij përshkrimi të mirat publike janë më tepër obligim i vendimmarrjes shtetërore. Ofrimi i tyre
mund të bëhet ose nga vetë shteti ose mund t’ia ofrojnë të tjerët në marrëveshtje me shtetin me
bazë koston e tyre të financuar nga shteti si psh. pastrimi i ambientit, ndërtimin e infrastrukturës së
nevojshme në përgjithësi, investimeve kapitale e kështu me radhë. “Duke qenë se nuk ka çmim
tregu për të mirat publike, vlera e tyre llogaritet nëpërmjet kostove të prodhimit. Në këtë kontekst
bëhet fjalë për shpenzimet e konsumit publik”.4
Përgjithësisht të mirat publike mund të jenë jo vetëm si produkte, si: tabelat e rrugës, ndriçimi
publik, rrjeti i distribucionit elektrik, por mund të jenë edhe si gjendje e caktuar, si shëndeti
publik, siguria publike, e kështu me radhë.

___________________
4. Dr. Dhori Kule dhe Dr. Dieter Wenzel, “Përmasat e Sektorit Publik”, në Konferencën e organizuar nga Banka e
Shqipërisë, me temë: “ Arritjet dhe Sfidat e Politikës Ekonomike,” Sarandë 2003, fq.4.
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Jo vetëm të mirat kanë karakteristikat e të mirave publike. Shembulli i ndershmërisë qytetare
është tipik në këtë rast. Nëse çdo qytetar është i ndershëm në transaksionet tregtare e publike, e
gjithë shoqëria përfiton nga reduktimi i kostove në kryerjen e bizneseve.5 Në Kosovë në rrethanat e
një tranzicioni të dhimbshëm, ndershmëria që në të vërtetë paraqitet si pjesë e moralit qytetar,e ka
koston e vet shoqërore. Në këtë kuptim, kur bëhet fjalë për transaksionet publike apo blerjet
shtetërore shembulli i ndershmërisë përgjatë gjithë ciklit të shpenzimeve publike, ”prodhon
faturë” të kostos shoqërore si në kuptimin e shfrytëzimit efiçient të burimeve, ashtu edhe në rastet
kur burimet e pranuara në mirëbesim krijojnë efekte negative në mirëqenien shoqërore.
Shpërndarja e “drejtë” e të ardhurave në shoqëri,- është poashtu një e mirë publike sepse siç
vëren Lester C. Thurow , nga shpërndarja e “drejtë” e të ardhurave, çdo përson fiton kënaqësi nga
jetesa në një shoqëri më të mirë, pa përjashtime dhe pa rivalitete. Fakti që nuk mund të
mbështetemi vetëm në treguesin e BPV-or si indikator i përformancës ekonomike dhe ndarjes së tij
për kokë banori tregon qartë se kemi të bëjmë me nivele të ndryshme të mirëqenies qytetare
përkundër rritjes së BPV-or, madje edhe përkeqësim të gjendjes për shumicën e popullsisë.
Presidenti francez N. Sarkozy duke bërë fjalë për shpërndarjen e të ardhurave dhe pabarazinë
shoqërore thot:” Nuk ka qytetar mesatar dhe shtimi i pabarazive e vërteton këtë. Kush zgjedh të
flasë gjithnjë vetëm për mesataren, i shmanget debatit për padrejtësitë”
Të mirat meritë - quhen ato të mira dhe aktivitete të cilat i siguron shteti si: operat shtetërore,
ansamblet e ndryshme muzikore, trupat e baletit, teatrot; për të cilat mungon preferenca e theksuar
e konsumit të tyre mirëpo janë të rendësishme në aspektin shoqëror dhe emancipues.
Baza e gjykimit për të mirat meritë niset nga fakti se njerëzit nganjëherë nuk e dine se çka në të
vërtetë është më e mirë për vetë ata. Këto të mira nuk kanë të bëjnë shumë me dëshirën dhe
aftësinë për pagesë sa për nevojën që shoqëria duhet t’i ketë këto të mira.
Themelues i konceptit për të mirat meritë, është ekonomisti i njohur Richard A. Musgrave.
Koncepti i të mirave globale publike - këto janë të mira të cilat nuk janë të kufizuara vetëm në
një shtet apo shoqëri të caktuar mirëpo vlershmëria e tyre ka karakter global. Ndryshimet klimatike
dhe mbrojtja e ambientit, paraqitja dhe parandalimi i sëmundjeve ndër-regjionale dhe ndërkontinentale, paqja dhe siguria në botë, njohuritë apo dituria në kuptim të gjerë, pastaj të arriturat
shkencore, janë të mira publike me karakter global.6
Nga kjo vërejmë se të mirat publike në zhvillimet moderne i tejkalojnë nivelet lokale dhe
shtetërore dhe një e mirë publike si ambienti i pastër, shëndeti i popullsisë, paqja botërore etj. nuk i
takon vetëm një mjedisi të caktuar. Varshmëria reciproke ekonomike dhe politike midis vendeve e
regjioneve dhe dinamika e jetës bëjnë që të mirat publike të jenë përcjellës i përhershëm i
inkorporuar në të gjitha rrethanat e veprimtarisë njerëzore dhe mjaft aktuale në përmasa globale.

________________________
5. Dr. Sulo Hadëri, Olta Milova, “Financat Publike”, Tiranë, 2009, fq. 65.
6. Dr. Jaeger/Wiebke Lass, „Investition fur ein klimafreundliches Europa“, In Universitat Postdam, 2009, fq.2.
http:// www.pik-potsdam.de/members/cjaeger/.../al-baba-gruspek
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Eksternalitetet pozitive si të mira publike janë situata në të cilat një subjekt i caktuar qoftë si
individ, ekonomi familjare apo biznes me veprimet e veta ndikon në mirëqenien e subjektit tjetër
jashtë mekanizmit të tregut. Shembull tipik kemi ndikimet që kanë ngritja e plantacioneve me
pemishte dhe zhvillimi i bletarisë, ku si njëra veprimtari ashtu edhe tjetra ndikojnë riciprokisht në
mënyrë pozitive duke rritur ekonominë (produktivitetin), por edhe mirëqenien private dhe publike.
Eksternalitetet negative janë fatkeqësisht të shumta, ku aktivitetetet ekonomike të një subjekti
ndikojnë negativisht në mirëqenien e subjektit tjetër jashtë mekanizmit të tregut. Rast tipik për këtë
është ndotja e ambientit. E drejta për të punuar dhe fituar në njërën anë dhe e drejta për ambient të
pastër për qytetarët në anën tjetër, shkaktojnë inefiçiencë. Nëse të drejtat e pronësis nuk janë të
rregulluara, kushte të tilla mekanizmi i shtetit duhet të ndërhyj në vendosjen e efiçiencës duke
rregulluar me politikën tatimore (duke përfshirë edhe subvencionet) edhe nivelin e ndotjes dhe
forma tjera të kompenzimeve për subjektet të cilat janë të ndikuara nga veprimi i akterëve tjerë
jashtë mekanizmit të tregut.
Meqenëse eksternalitetet përbëjnë një formë të dështimit të tregut, atëherë autoriteti i vetëm i cili
duhet të vendos efiçiencë në shpërndarje të burimeve mbetet qeveria.
Ekternalitetet negative janë faktor me ndikim në uljen e mirëqenies së përgjithshme duke rritur
kostot shoqërore dhe përbën njëren nga temat më të nxehta të debatit në përmasa globale.

2.1. SHPËRNDARJA E TË ARDHURAVE DHE ROLI I SHTETIT
“Problemet e shpërndarjes së të ardhurave janë ndër çështjet më kontraverze në tërë
ekonominë” [P. Samuelson]
Me cilësimin që i bënë problemit të shpërndarjes së të ardhurave, nobelisti amerikan për ekonomi
Paul Samuelson ndoshta në mënyrën më të mirë do të mund të fillonim shtjellimin e temës së
shpërndarjes së të ardhurve si e mirë publike dhe rolit të shtetit në ekonomi.
Në një ekonomi të pastër tregu, dihet mirëfilli se shpërndarja e të ardhurave paraqet fazën e dytë
të ciklit të riprodhimit shoqëror e cila vie pas fazes së prodhimit apo shërbimit të caktuar. Po ashtu
edhe vetë sistemi vlerave ekonomike që ekziston në shoqëri, funksionon nën veprimin e ligjit të
vlerës (ofertës dhe kërkesës), ku mekanizmi i tregut formon çmimet, si për faktorët material të
prodhimit dhe shërbimeve, ashtu edhe për burimet njerëzore dhe për kapitalin.
Në literaturën ekonomike hasim klasifikime të ndryshme rreth çështjes së shpërndarjes së të
ardhurave varësisht nga fokusi i trajtimit si: të ardhurat per capita të popullsisë, të ardhurat për
konsum, neto të ardhurat e disponueshme, e kështu me radhë, mirëpo, klasifikimi më i
përgjithshëm i cili u paraprin të gjitha llojeve tjera të shpërndarjes së të ardhurave në sistemin
makro do të ishte:7)
a)Shpërndarja primare e të ardhurave kombëtare, përmes sistemit të çmimeve (tregu) dhe
b)Shpërndarja sekondare e të ardhurave, përmes intervenimit të shtetit ( politikës fiskale)

_________________________
7. Dr. Nuri Bashota, “Ekonomia Politike”, botim i dytë i plotësuar, Prishtinë, 1998, fq.118.
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Figura 1. Shpërndarja primare e të ardhurave kombëtare
Burimi: N. Bashota, Ekonomia politike, Prishtinë, 1998, fq.120.

Nga paraqitja figurative vërejmë se shpërndarja parësore e të ardhurave kombëtare zhvillohet në
treg, përmes veprimit të ligjit të ofertës dhe kërkesës për të gjithë prodhuesit apo ofruesit e
shërbimeve me anë të valorizimit (formimit të çmimeve) dhe realizimit të transaksioneve në mes të
shitësve dhe blerësve potencial.
Sipas Teoremës së parë të Mirëqenies, tregu konkurencial alokon vetëvetiu burimet ekonomike në
mënyrë efiçiente. Në njëren anë duke e ditur faktin se tregjet asnjëherë nuk janë të përsosura apo
krejtësisht të lira pasi që mund të paraqiten situate monopolistike në treg duke krijuar inefiçiencë ,
dhe në anën tjetër tregu privat nuk mund të siguroj plotësisht disa të mira që janë publike si:
mbrojtja kombëtare, arsimi, drejtësia, shëndetësia, sigurimet e ndryshme shoqërore, infrastrukturën
publike etj. atëherë ndërhyn qeveria si institucion për të siguruar efiçiencë dhe duke vënë drejtësi
dhe barazi shoqërore. Kjo në literaturën ekonomike njihet si Teorema e dytë e Mirëqenies.
Pra mekanizmi qeveritar përmes politikës fiskale bënë rishpërndarjen e të ardhurave në ekonomi
dhe mund të indentifikohet si shpërndarje sekondare apo ndryshe quhet edhe si rishpërndarje e të
ardhurave kombëtare. (shih fig.2)
Fakt tjetër me rëndësi paraqet edhe vetë mungesa e tregut për disa aktivitete, siç janë
eksternalitetet , ku aktiviteti i një subjekti të caktuar ndikon në përformancën e subjektit tjetër,
jashtë mekanizmit të tregut si ndotja e ambientit në këtë rast dhe ndërhyrja e shtetit bëhet
alternativa e vetme si “pronari” më legjitim i të mirës publike në rregullimin e raporteve midis
palëve përmes miratimit të ligjeve, taksave apo edhe me aplikimin e subvencioneve.
Mirëqenia ekonomike, individuale apo shoqërore përgjithësisht paraqet apo do të duhej të ishte
qëllimi parësor i çdo qeverie demokratike. Dy kushtet themelore për arritjen e mirëqenies në
shoqëri, sipas ekonomiksit të mirëqenies janë: efiçienca ekonomike dhe drejtësia shoqërore.
Në rastin e figurës së dytë kemi të bëjmë vetëm me të hyrat brenda ekonomisë kombëtare, ngase
dihet se në të hyrat buxhetore bëjnë pjesë edhe të hyrat nga donatorët e jashtëm si dhe kreditë nga
institucionet tjera ndërkombëtare, grantet dhe ndihmat pa obligim kthimi.
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Figura 2. Rishpërndarja e të ardhurave kombëtare
Burimi: N. Bashota, Ekonomia politike, Prishtinë, 1998, fq.120.

Efiçienca ekonomike, sipas ekonomistit dhe filozofit Italian Vilfredo Paretto (shek.XIX), paraqet
situatën e tillë të shpërndarjes së burimeve ekonomike ku askush nuk pëmirëson mirëqenien e vet,
duke dëmtuar mirëqenien e tjetrit. Kjo dmth. se askush nuk ngritet ekonomikisht pa meritë. Në
jetën praktike ekonomike, në kushtet e ashpra të zhvillimit të tregjeve, shpërndarja efiçiente e të
ardhurave është pothuajse e pamundur dhe si rezultat kjo rezulton me alokim jo efiçient të të
ardhurave. Për të rritur efiçiencën në shpërndarje, qeveria duhet të ndërhyj me praktikimin e
ligjeve dhe rregulloreve fiskale për të rishpërndarë burimet dhe në këtë mënyrë për t’i reduktuar
shpenzimet që do të mund të vinin nga krizat sociale, protestat, varfëria, shëndeti i dëmtuar i
popullsis, nga analfabetizmi, numri i të pa punëve dhe rritja e devijimeve tjera shoqërore që lidhen
me krimin e organizuar në shoqëri e deri te ndotja e mjedisit jetësor.
Shpërndarja e të ardhurave në shoqëri në literatureën ekonomike paraqitet edhe si e mirë publike.
Kjo për faktin se nga një shpërndarje e “drejtë”e të ardhurave çdo person fiton kënaqësi dhe si
rezultat ngritet mirëqenia e tërësishme shoqërore, konsumi i shpërndarjes së të ardhurave është
jorival dhe i pa përjashtueshëm 8.
Të ardhurat e popullsisë konsistojnë në të hyrat në para të familjes, në shumën e konsumit dhe
kursimit gjatë një periudhe kohe por edhe në transferet në natyrë si ndihmat në ushqime, strehim
etj. Më vonë do të vërejmë se kushti i parë për sigurimin e të mirave publike do të jetë pikërisht
shpërndarja e pasurisë dhe të ardhurave në shoqëri, ngase vetëm kur gatishmëria për të paguar për
të mirën publike të jetë më e madhe se sa kostoja e sigurimit të së mirës publike, atëherë mund të
thuhet se kemi bërë furnizimin ( sigurimin ) efiçient të së mirës publike. Gatishmëria për të paguar
njihet ndryshe edhe si koncept i çmimit reservë.9

______________
8. Dr. Harvey S. Rosen, “Public Finance”, New York, 2002,fq.70.
9. Dr. Hal R. Varian, “Mikroekonomia”, trajtim modern, Tiranë, 2000, fq.479.
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2.2. VENDIMMARRJA NË SHPËRNDARJEN E TË MIRAVE PUBLIKE
“Duke vendosur për një tatim këtu e duke bërë një shpezim atje, shteti rregullon dështimet e tregut,
ndërkohë që të ardhurat shpërndahen në një mënyrë të dëshirueshme nga pikëpamja etike 10.”
Përderisa në tregun e të mirave private secili konsumator bënë vet zgjedhjen e sasisë së dëshiruar
duke shpier kështu në atë lloj konsumi që do të ishte Pareto-efiçient, në rastin e të mirave publike
për shkak të dështimeve të tregut në sigurimin e këtyre të mirave; siç është rasti me mbrojtjen
kombëtare si e mirë e pastër publike, vendimarrja publike duhet të pasqyroj preferencat agregate të
të gjithë individëve që në realitet është vështirë të realizohet praktikisht.
Ta zëmë cila do të ishte shuma e preferuar e shpenzimeve publike në lidhje me mbrojtjen
kombëtare? Ndërsa vështirë se do të merrnim një përgjigje adekuate pasi që qytetarët kanë
vlerësime të ndryshme në lidhje me nivelin e shpenzimeve të tilla, varësisht nga të ardhurat që
kanë dhe nga veprimtaria biznesore që ushtrojnë.
Në literaturën e ekonomisë politike hasim disa mekanizma që përdoren për vendimarrje në raste të
caktuara si nga institucionet shtetërore apo edhe nga individët në lidhje me furnizimin e të mirave
publike. Format e vendimarrjes për të mirat publike mund të jenë si: 11
a)Demokraci direkte ( votimi me referendum, votimi me shumicë të votave)
b)Demokraci përfaqësuese ( politikanët e zgjedhur )
c) Teorema e pamundësisë së Arrow
Vendimet fiskale të qeverisë mund të jenë të influencuar edhe nga pjeëmarrës të tjerë si:
d) Drejtësia, gazetarët,ekspertët, etj.
a) Rregulli i votimit unanim – referendumi - Që në parim kjo sugjeron që përderisa ekziston një
sistem i përshtatshëm tatimor, nëse votohet për një shpenzim të caktuar publik që do të ishte ofrim
eficient i të mirës publike, miratimi do të ishte unanim.
Megjithatë, historia na tregon se kjo formë e deklarimit për marrje vendimi në mënyrë unanime
lidhur me të mirat publike mund të aplikohet vetëm atëherë kur një vendim i tillë është realisht i
padëshiruar në praktikë. Votimi me referendum në Konfederatën e Zvicrës për lejimin ose jo të
minareve të xhamive ndoshta do të ishte shembull i përshtatshëm në këtë rast.
a.(i). Rregulla e votimit me shumicë .-Në këtë rast marrja e vendimit për një shpenzim të caktuar
publik arrihet me 50% plus një vote të anëtarëve të shoqërisë. Rezultatet nga votimi me shumicë
do të varen edhe nga ajo se si do të rangohen alternativat ashtu që individët t’i shprehin më lehtë
preferencat e tyre. Të marrim mbrojtjen kombëtare apo një segment të saj, nivelin e shpenzimeve
për sisteme raketore.

__________________
10. Dr. Harvey S. Rosen, “Public Finance”, New York, 2002, fq. 128.
11. Po aty,H. Rosen, fq.129.
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Në mesin e alernativave për votim do të ishin tri nivele: pak shpenzime për raketat, shpenzime të
moderuara dhe shpenzime të larta. Sipas kësaj gjendje alternativa e tretë do të kishte më shumë
mundësi votimi, në raport me të tjerat.
Pasi që të mirat publike janë në varshmëri direkte nga shpenzimet publike të qeverisë atëherë do të
ishte e udhës që të përcaktohej niveli i preferuar i shpenzimeve publike, që do të siguronin një dobi
neto të preferuar të të mirave publike. ( Shih fig.3).
Dobia
neto

Shpenzimet publike

Figura 3. Preferencat publike me një maksimum
Burimi: Hal R.. Varian, Mikroekonomia, Tiranë, 2003 fq. 490.

Nga figura e lartëshënuar vërejmë se dobia neto nga të mirat publike rritet me rritjen e
shpenzimeve publike mirëpo kjo mund të ndodh deri në një masë ku rritja e mëtejme e
shpenzimeve nuk është më e dobishme për shoqërinë. “Termi dobi neto, është një term i
përshtatshëm, përderisa secili person interesohet si për nivelin e së mirës publike, ashtu edhe për
masën e kontributit të tij. Një nivel më i lartë shpenzimesh do të thot, më shumë të mira publike,
por njëkohësisht, taksa më të larta për të paguar për këto të mira publike”12
Gjatë votimit të thjeshtë problem tjetër që mund të paraqitet është edhe fshehja e preferencave të
individëve apo paqartësia në pasqyrimin e tyre. Në rastet e votimit në paketë për disa alternativa
njëkohësisht ka raste kur një alternative është e pëlqyeshme kurse tjetra jo, dhe në të tilla raste
ekziston mundësia e tregtimit të votave midis individëve që në literaturën e Financave Publike
njihet si Llogrolling.
b) Demokracia përfaqësuese ose politikanët e zgjedhur.- paraqet formën më të përhapur të
funksionimit të sistemit të vendimarrjes për të mirat publike. Në këtë mënyrë partite politike dhe të
nominuarit e tyre përfaqësojnë interesa të caktuara të shoqërisë të cilat i deklarojnë përmes
programeve politike në të cilat programe, varësisht nga pozicionet politike ( i djathtë, i qendrës apo
i majtë), definohet edhe orientimi programor, strategjitë zhvillimore si dhe politika fiskale.
__________________________________

12. Dr. Hal R. Varian, ”Mikroekonomia” trajtim modern, Tiranë, 2003 fq. 490.
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Më tutje vendimarrja për shpenzimet publike sipas formës përfaqësuese zhvillohet në parlament,
ku programet politike si dhe projekt-ligjet e hartuara nga qeveria dhe trupat e saj, debatohen,
votohen dhe si strukturë ligjore, janë të obligueshme për zbatim nga ekzekutivi dhe gjyqësori.
Zbatimi i ligjeve dhe vendimeve të organeve më të larta përkitazi me shpenzimet publike ka edhe
vështirësitë e saj, pasi që në praktikë janë byrokratët (shërbyesit civil) ata të cilët bëjnë çdo ditë
implementimin konkret të rregulloreve dhe ligjeve përgjithësisht.
Nga përformanca ekzekutive e shërbyesve civil, në masë të madhe varet realizimi i politikës
fiskale të qeverisë, si në mbledhjen e taksave, ashtu edhe në shpenzimin e parasë publike. Niveli i
korrupsionit dhe keqpërdorimeve është i lidhur ngusht me administratën publike, pasi që
shpeshherë tendecë e administratës është që t’i maksimizoj interesat e veta.
c)Teorema e pamundësisë së Arrow.
Sipas nobelistit Keneth Arrow,vendimarrja në një shoqëri demokratike duhet t’i kënaq kriteret e
më poshtme: 13
1.Procedura e votimit duhet të dështojë nëse disa individë kanë preferencë shumëkulmore
2.Vendimarrja duhet të jetë në gjendje të rëndisë të gjitha rezultatet e mundshme.
3.Nëse çdo individ preferon alternativën “A” ndaj “B”, atëherë edhe shoqëria duhet të preferoj të
njëjten zgjedhje; “A” ndaj “B”
4.Nëse alternativa “A” preferohet ndaj “B” dhe “B” preferohet ndaj “C” atëherë edhe “A” është e
preferuar edhe ndaj alternatives “C”.
5. Rënditja e “A” dhe “B” nga shoqëria varet vetëm nga rënditja e “A” dhe “B” nga individët
6.Ditktatura përjashtohet. Preferencat shoqërore duhet të mos pasqyrojnë preferencat e një individi
të vetëm.
Përfundimi i analizës së Arrow do të ishte që është e pa mundur të gjesh një rregull që do të mund
t’i plotësonte të gjitha kriteret, pra një gjë e tillë në shoqërinë demokratike është thjesht e pa
mundur, duke hedhur dyshime edhe në aftësinë reale të demokracisë për të funksionuar.
Apo thenë ndryshe sipas Arrow nuk ekziston asnjë mënyrë “e përkryer” për të marrë vendime
shoqërore, për të mbledhur preferencat individuale në një preference të vetme shoqërore.
Nëse një vendim shoqëror arrin të kënaq kriteret e lartëshënuara ai me siguri duhet të jetë marrur
nga ndonjë diktaturë.
d) Ndikimet e pjesëmarrësve tjerë në vendimet fiskale të qeverisë janë edhe vendimet gjyqësore
të cilat interpretojnë ligje e konventa ndërkombëtare që shteti duhet patjetër t’i vëjë në praktikë.
Raste të tilla kanë të bëjnë me shpenzimet plotësuese për arsimin dygjuhësor, plotësimi i
standardeve për pakicat nacionale, rimodelimi i burgjeve e kështu me radhë.
Gazetarët sot paraqesin një sfidë jo të vogël për qeveritarët, pasi që me trajtimin e problemeve të
ndryshme që kanë të bëjnë me varfërinë, infrastrukturën e shkatërruar; problemet e ndotjes së
mjedisit e kështu me radhë, mund të sensibilizojnë vendimarrësit të rrisin shpenzimet për sferat e
caktuara të cilat janë tema debate nëpër media, si të shkruara apo në ato elektronike.
Ekspertët, njërëzit e shkëncës e të kulturës në saje të informacioneve dhe njohurive që kanë mund
të jenë forcë e vërtetë në vendimarrje, pasi që pa ndihmen e tyre nuk do të mund të funksiononte
asnjë program apo ekspertizë ligjore. Me të drejtë shumë shkencëtarë kërkojnë që përvojat dhe
studimet e tyre të përdoren për realizimin e politikës së caktuar ekonomike.
__________________________
13. Dr. Harvey S. Rosen, “Public Finance”, New York, 2002, fq.139.
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Poashtu çështja e vendimarrjes kolektive nuk ka mbetur pa mbrojtje dhe rregullim edhe në rrafshin
ndërkombëtar.
Konventa e Aarhusit e miratuar që nga viti 1998 në qytezën Aarhus të Danimarkës, (ka hyrë në
fuqi në vitin 2001, deri më tani e ratifikuar nga 20 shtete,Kosova ende jo), paraqet jo vetëm
obligimet e qytetarit ndaj mjedisit, por edhe të drejtat e tij që të jetojë në një mjedis të pastër dhe
mbi të gjitha të drejtën për vendimmarrje që në zanafilla të të gjitha planeve qeveritare nga pushteti
qëndror e deri te ai lokal.

2.3. OFRIMI EFIÇIENT I TË MIRAVE PUBLIKE
Në shtjellimin për konceptin e të mirave publike theksuam ndër të tjera se kur është fjala
për të mirat publike, tregjet private dështojnë të ofrojnë mallra apo shërbime të tilla si mbrojta
kombëtare, sistemi ligjor në vend, arsimi e të tjera shërbime që duhet të ofrohen në atë masë sa të
gjithë individëve duhet t’iu sigurohet e njëjta sasi dhe cilësi konsumi. Për këtë arsye ndërhyrja e
sektorit publik – qeverisë për të rregulluar (mbuluar) atë pjesë që tregu nuk ka fuqi ta bëjë është e
padiskutueshme.
Atëherë instrumenti më efikas në duart e qeverisë mbetet politika fiskale e cila do të mundësonte
një rishpërndarje të burimeve në shoqëri dhe njëkohësisht edhe rritjen e mirëqenies ekonomike dhe
drejtësisë shoqërore më tutje.
Ofrimi efiçient i të mirave publike është i lidhur ngusht me gatishmërinë buxhetore të qeverisë së
caktuar për të përballuar kostot e ofrimit të të mirave publike. Ndërsa dihet mirëfilli se të hyrat
buxhetore janë kryesisht rezultat i pagesave të taksapagusve të shtetit, atëherë rrjedhimisht nga kjo
derivohet edhe fakti se në varësi të barrës tatimore, do të kemi edhe përgjigje ndaj detyrimeve
fiskale të shtetit.
Sipas ekonomiksit të sektorit publik, tatim efiçient është ai i cili nuk krijon barrë të tepërt për
tatimpaguesin, në të kundërten barra e tepërt tatimore do të ndikoj në vendimet ekonomike të
sektorit privat. Nga kjo del se varësisht nga gatishmëria e individëve për të paguar tatime apo
taksa, në mënyrë kauzale varet edhe ofrimi efiçient i të mirave publike në shoqëri.
Për të bërë dallimin në mes të ofrimit efiçient të të mirave private dhe atyre publike marrim
shembullin si në vijim. Supozojmë një shoqëri me dy persona dhe kërkesen e tyre për një mall të
caktuar, përmes kurbave të kërkesës (gatishmërisë së tyre për të paguar për të mirat private), N1
dhe N2, Subjekti i parë N1, kërkon një njësi për çmimin P0, kurse subjekti i dytë kërkon dy njësi
për çmimin P0, atëherë kërkesa totale për një të mirë private është gjithsejt tre njësi (mallra).
Kurba A paraqet sasinë e ofertës në treg ose funksionin e shpenzimeve margjinale, ndërsa kurba N,
paraqet mbledhjen horizontale të kurbave individuale të kërkesës për të mirën private. Ekuilibri i
tregut arrihet në pikëprerjen midis ofertës dhe kërkesës pika P0, që realisht paraqet edhe një
shpërndarje Pareto efiçiente të të mirave private (çmimin e tregut). dhe X0, që paraqet sasinë e
shitblerë për çmimin P0.14 (fig.4).

__________________________
14.Dr. Wolfgang Scherf, „Offentliche Finanzen“, Stuttgart, 2009, fq.77.
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çmimi

Figura 4. Ofrimi optimal i të mirave private
Burimi: W. Scherf, „Offenliche Finanzen“, Stuttgart, 2009, fq.77.

Në rastin e të mirave private kushti i efiçiencës kërkon që norma margjinale e zëvendësimit(MRS)
e secilit person duhet të jetë e barabartë me koston margjinale ( normën margjinale të
transformimit)
MRSN 1=MRSN 2=MRT – norma margjinale e transformimit

(1)

Në rastin e të mires private çdo person mund të konsumoj sasi të ndryshme të së mires private por
të gjithë ata duhet të kenë të njëjtin vlerësim për njësinë margjinale, ndryshe ata do të mund të
dëshironin të këmbenin njëri me tjetrin. Në rastin e një të mire publike, secili person duhet të
konsumoj të njëjten sasi të së mires publike, përderisa vlerësimet për njësinë margjinale mund të
jenë të ndryshme.15
Për të gjetur gatishmërinë e pagimit për të mirat publike ne duhet t’i mbledhim çmimet që secili do
të ishte i gatshëm të paguante për një sasi të dhënë. Për të mirat publike, gatishmëria totale për të
paguar gjendet si shumë vertikale e kurbave individuale të kërkesës. Në rastin e dy subjekteve në
fjalë kurba e kërkesës e N1, subjekti i pare e vlerëson me çmimin P1 të mirën publike, pra
gatishmëria e tij për pagesë konsiston në çmimin P1, përderisa vlerësim tjetër P2 na paraqitet nga
subjekti me kërkesën N2. (shih fig.5).

______________________
15. Dr. Hal R. Varian, “Mikroekonomia”, trajtim modern, Tiranë 2003, fq.485.
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çmimi

Figura 5. Ofrimi optimal i të mirave publike
Burimi: W. Scherf, „Offenliche Finanzen“, Stuttgart, 2009, fq.77.

Sipas shembullit të dhënë nga W. Scherf, çmimi P0 dhe sasia X0, paraqet ofrimin efiçient të të
mirave publike si rezultat i mbledhjes së gatishmërisë së ndryshme të të gjithë subjektëve për të
paguar për të mirën publike.
Krahasimi i të mirave private dhe publike:
E mira private: çmimi i të mirave është i njëjtë për të gjithë konsumatorët. Ata vendosin vetë mbi
sasinë të cilën dëshirojnë ta konsumojnë.
E mira publike: sasia në dispozicion është e njëjtë për të gjithë, ndërsa gatishmëria për të paguar
është individualisht e ndryshme.
Për një të mire publike efiçenca kërkon që shuma e normave margjinale të zëvendësimit duhet të
jetë e njejtë me normën margjinale të transformimit. Nga kjo del se:
.
MRS1 + MRS2 = MRT
(2)
ku,

MRS – paraqesin normat margjinale të zëvendësimit për të mirat publike, kurse
MRT – paraqet normën margjinale të transformimit

Kjo analizë mund të zbërthehet më tutje duke sqaruar se « tatimet e kërkuara për të financuar të
mirën publike, mund të përfitohen pa ndikuar në vendimet ekonomike në sektorin privat. Kur ky
kusht nuk plotësohet në realitet, kushti i efiçiencës ndryshon. »16
“Një mall publik sigurohet efektivisht në nivelin kur Raporti i Zëvëndësimit të Drejtëpërdrejtë
(RZD) është i barabartë me Raportin e Transformimit të Drejtëpërdrejtë(RTD).
RZD është pjesa në të cilën një individ është i gatshëm të këmbejë një mall privat me një
mall publik, ndërsa RTD janë njësitë e një malli privat të cilat shoqëria duhet të heqë dorë me
qëllim që të prodhohet një njësi e mallit publik.
Atëhere kur kërkesa e shoqërisë për shërbimin publik barazohet me gadishmërinë e shoqërisë për
të zëvëndësuar shërbimin privat me publik, shërbimi publik ofrohet në mënyrë efiçente. ”17
_____________________
16. Dr. Harvey S. Rosen, « Public Finance », New York, 2002, fq.75.
17. Dr. Arlinda Ymeraj, « Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e kujdesit shëndetsor »,Tiranë, 2009,
fq.4. http:// www.juliani.altervista.org
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2.4. OFRIMI PRIVAT I TË MIRAVE PUBLIKE
Ekziston një debat i vazhdueshëm mbi përparësitë apo mangësitë e privatizimit të
funksioneve të qeverisë në ofrimin e të mirave publike.
“Privatizimi i funksioneve të qeverisë nënkupton transferimin e shërbimeve që ofrohen nga qeveria
tek sektori privat për shitje ose prodhim”.18
Ofrimi privat ndaj atij publik mund të jetë ndonjëherë alternativë në sigurimin e të mirave siç
është psh. malli ”mbrojtje.” Policia paraqet sistemin e mbrojtjes për të gjithë individët e shoqërisë
të ofruar publikisht nga shteti, mirëpo në disa raste mbrojtja mund të arrihet edhe në mënyrë
private falë teknologjisë së lartë si sistemit të alarmimit, dyerve të blinduara apo rojeve private.
Një shembull interesant paraqet edhe ekzistenca e policisë private në SHBA. ku tre herë më shumë
janë të punësuar policë privat se sa publik.
Për shkak të kostove të larta në sistemin gjyqësor të shtetit, kompanitë e ndryshme poashtu në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i zgjidhin mosmarrveshtjet e tyre para këshilltarëve neutral të
aprovuar nga të dyja palët.
Në literaturën e financave publike merren shembuj ku edhe në të kaluarën (Shek.XIX), ka patur
raste të ofrimit të të mirave publike nga sektori privat si arsimin, mbrojtjen policore, bibliotekat
dhe funksione tjera, megjithëse duket se ka një prirje që edhe në kohët moderne të kemi kthim
prapa në këtë drejtim.
Mbrojtja nga zjarri është tani më privilegj jo vetëm e shërbimit publik shtetëror, por disa
komunitete kontraktojnë edhe kompani private të cilat sigurojnë një mbrojtje të tillë. Rasti i
grumbullimit të mbeturinave dhe i mirëmbajtjes së ambientit nëpër qytete të ndryshme i
ndërmarrur nga biznesmenë të cilët në marrëveshtje me njëri-tjetrin punësojnë punëtorë, është
poashtu një shembull i ofrimit privat të të mirave publike.
Shtrohet pyetja; cili nga kombinimet, publike apo private është më i levërdishëm në ofrimin e të
mirave publike? Në këtë rast çështje me rëndësi paraqet vlerësimi i inputeve për prodhimin e të
mirave publike.
Nëse pagat relative dhe kostot e materialeve të njërit sektor apo tjetrit janë më të ulëta, atëherë
efiçienca kërkon që të preferohet sektori më pak i kushtueshëm.
Në këtë rast rol dominant në nivelin e pagave do të luante organizimi sindikal i sektorit publik në
krahasim me atë privat.
Kostot administrative në rastin e ofrimit të shërbimit nga sektori publik janë më të vogla për arsye
se nga një zyrë mund të kryhet negocimi në emër të shumë individëve psh. për mbledhjen e
mbeturinave dhe në këtë mënyrë bëhet shpërndarja e kostove administrative në sa më shumë
anëtarë.
Vlerësimi i shërbimeve për të mirat publike është shpesh herë i ndryshëm nga individë të ndryshëm
varësisht prej shijeve. Përderisa individët që mbajnë bizhuteri apo stoli ari në shtëpitë e tyre e
vlerësojnë më shumë mbrojtjen, të tjerët që nuk mbajnë, kanë vlerësim tjetër.
Kur individët përshtasin konsumin e tyre shijeve të tyre, ofrimi privat është më efiçient se sa ai
publik. Presidenti amerikan Ronald Regan në një rast thot:” Një strategji e tillë siguron prodhimin
e shërbimeve që kërkohen nga konsumatorët, e jo ato të zgjedhura nga byrokratët qeveritarë”19
_________________________
18. Dr. Harvey S. Rosen, « Public Finance », New York, 2002, fq.79.
19. Po aty, H. Rosen, citim nga : « Economic Report of the President », New York, 2002, fq.80.
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Disa të mira publike duhet gjithsesi të jenë të disponueshme për të gjithë qytetarët, ide kjo e njohur
si drejtësia e të mirës e formuluar në këtë mënyrë nga ekonomisti Tobin. Sipas këtij koncepti
njerëzit besojnë se të gjithë kanë të drejtë për një nivel minimal shkollimi, për një nivel minimal
edhe të kujdesit shëndetësor duke rregulluar direkt shpërndarjen e të mirave për konsum publik.
Se të mirat publike do të mund të prodhohen nga sektori publik apo ai privat kjo varet kryesisht
nga dy faktorë esencial :
a) Nga shkalla e ndërhyrjes së shtetit në ekonomi, si dhe
b) Nga kostot relative të prodhimit si nga sektori publik ashtu edhe nga ai privat.
Zakonisht forcat e majta qeverisëse preferojnë një shtet më ndërhyrës në ekonomi dhe nuk
parapëlqejnë fort delegimin e funksioneve tek sektori privat, ndërsa forcat e djathta janë për një
privatizim më të shprehur të sektorit publik.
Kundërshtarët e sektorit publik të prodhimit të të mirave argumentojnë se menaxherët e sektorit
publik nuk janë edhe aq të interesuar për sigurimin e fitimeve, nuk rrezikohen nga falimentimi i
veprimtarisë së tyre apo edhe nuk iu kanoset rreziku nga shkrirja dhe mobilitete tjera të punëzënies
së tyre në krahasim me menaxherët e sektorit privat.
Ndërsa përkrahësit e privatizimit të sektorit publik argumentojnë se ofrimi dhe prodhimi i të
mirave publike nga sektori privat bëhet me kosto më të ulët. Rasti i spitaleve private e dëshmon
qartë ofrimin e shërbimeve me kosto më të ulët në krahasim me spitalet e sektorit publik,
megjithëse kundërshtarët e privatizimit debatojnë edhe më tutje duke e cilësuar shërbimin privat si
sektor që ofron produkte inferiore (nuk pranon pacientë me sëmundje të rënda dhe të
kushtueshme).
Por në cilat raste realisht është e mundur që qeveria të kontraktoi një ofrues privat të shërbimit apo
prodhimit të të mirës publike?
Kjo mund dhe duhet të ndodhë atëherë kur kostot e sektorit privat janë më të ulëta në krahasim me
ato të sektorit publik, si dhe në rastet kur qeveria arrin të nënshkruan kontrata relativisht të plota
ku cilësia e ofrimit të të mirës publike është qartë e specifikuar.
Mirëpo ekzistojn raste kur nuk mundet që çdo gjë të parashikohet saktë dhe qeveria si autoritet
kontraktues do të mund të nënshkruante ndonjë kontratë jo të plotë, jo dobiprurëse. Për shembull si
do të mund të nënshkruante qeveria një kontratë për drejtimin e politikës së jashtme të vendit?
Një gjë e tillë sigurisht se do të krijonte shmangie të mëdha pasi që sjellja e përgjithshme në
sektorin privat ka për bazë maksimizimin e fitimit privat. Dhe duke mos prekur pikat e kontratës
do të refuzonte dërgimin e trupave diku në ndonjë vatër krize, në këmbim të ndonjë interesi
privat.20 “Një nga fushat ku funksionet publike janë transferuar në sektorin privat është sistemi i
burgjeve. Në shumicën e sistemeve perëndimore të burgjeve, popullata në burgje po rritej,
byrokracia në burgje po shtohej dhe si rezultat buxheti po arrinte kosto në rritje në vitet ‘80.
Në këtë rast shteti ndërton dhe vazhdon të ketë në pronësi ndërtesat e burgjeve dhe lidhë kontratë
me firmën për mënyrën e menaxhimit të burgut; si në SHBA.dhe Angli 21.”
Një çështje me rëndësi në lidhje me ofrimin privat apo publik të të mirave është edhe ambienti i
tregut apo situata në treg. Nëse tregu është monopol i sektorit privat atëherë rezultatet e sigurimit
të të mirës publike do të jenë mjaft joefiçiente nga këndveshtrimi i shoqërisë. Ndërsa ofrimi nga
sektori publik, nëse i njëjti përballon një konkurencë të lartë mund të sigurojë një prodhim efiçient.
_______________________
20. Dr. Sulo Haderi, Olta Milova,”Financat Publike, Leksione dhe ushtrime”, Tiranë, 2009, fq.81
21. Peeter Naks, “Studim për Privatizimin e Burgjeve”, Misioni “EURALIUS”, Tiranë, 2007, fq.3.
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Në lidhje me këtë temë studiuesit Caves dhe Christensen,(1980) arrijnë në përfundimin se kur
konkurenca është e pranishme, pronësia private apo publike është pak me rëndësi në sigurimin e të
mirave publike. Vetëm izolimi nga konkurenca efektive sjellë rezultate inefiçiente.
Orientimi drejt sektorit privat në disa fusha si në arsim, shëndetësi mbrojtje e mjedisit, përbën një
përpjekje të vetë qeverisë me qëllim të ngritjes së konkurencës dhe cilësisë së ofrimit të të mirave
publike dhe me këtë edhe ngritjen e efiçencës në të dy sektorët.
Shkollat publike në prani të konkurencës private, realizojnë përformancë më të mirë se sa në
mungesë të saj.
Teoria e ekonomiksit të mirëqenies mbështetet nga dy parime bazë dhe atë: efiçiencën ekonomike
dhe drejtësinë sociale (barazinë), prej nga arrihet maksimizimi i mirëqenies shoqërore.
Në rastin e ofrimit të së mirës siç është arsimi ku shteti është njëkohësisht edhe prodhues edhe
ofrues i saj, drejtësia shoqërore vie në shprehje plotësisht në kuptimin e mundësive të barabarta për
të marrur (konsumuar) të mirat që shpërndan arsimi si autput: diturinë, kulturën etj. për të gjithë
qytetarët pa përjashtime dhe rivalitete. Si shembull për këtë është shkollimi parauniversitar që
sigurohet falas dhe është obligativ.
Efiçienca ekonomike si bazë e maksimizimit të mirëqenies shoqërore ka të bëjë me përdorimin
(shfrytëzimin) sa më optimal të burimeve të kufizuara ekonomike (inputeve), për të realizuar
rezultate më të mëdha (autpute).

2.5. ETIKA DHE ADMINISTRIMI I TË MIRAVE PUBLIKE
“Sillu në atë mënyrë që sjellja jote të bëhet normë e përgjthshme” ( Imanuel Kant )
Një nga ”rregullat e arta”të sjelljes etike e sintetizuar në mënyrë të jashtëzakonshme nga filozofi i
madh gjerman i shk.- XIII - I. Kant, përbën fakt nxitës të mjaftueshëm për të trajtuar rolin e etikës
në sistemin e vlerave morale shoqërore dhe pse jo edhe në administrimin e të mirave publike.
Edhe Amartya Sen, çmimi “Nobel” i ekonomisë, në librin e fundit të tij të titulluar “Etika dhe
ekonomia” nënvizon se “shumë nga mosfunksionimet e ekonomive në vende të ndryshme të
botës mund të shpjegohen edhe si pasojë e mungesës së etikës dhe normave të saj në procesin
e funksionimit dhe administrimit të tyre…neglizhimi i etikës prodhon vazhdimisht konflikte
dhe cenon rëndë efeçiencën e çdo ekonomie”.22
Mekanizmi i funksionimit të normave të përgjithshme shoqërore realizohet përmes vetë etikës si
filozofi dhe qëndrim ndaj realitetit të caktuar, si sistem vlerash mbi raportetet midis njerëzve. Në
këtë mënyrë mekanizmi i cili duhet të siguroj funksionalitetin e normave të përgjithshme
shoqërore është shteti përmes ligjeve dhe sanksionimit të tyre. Prandaj shkalla e sundimit të ligjit
në një shoqëri apo vend të caktuar paraqet indikatorin më të rëndësishëm të mbizotërimit të
interesit të përgjithshëm para interesave tjera individuale, grupore, politike etj.dhe si e tillë përbën
një të mirë publike të pa kontestueshme.
Raporti midis të përgjithshmës dhe të veçantës, raporti midis asaj që e quajmë publike dhe asaj
private nëse nuk krijon hierarki vlerash, brenda së cilës filozofia e moralit apo etika do të njihej si
pikë referimi, i tërë sistemi shoqëror rrezikon degjenerimin dhe humbjen e pashmangshme.
_____________________
22. Shih, Adrian Civici, “Ekonomia dhe Etika, sa larg njëra tjetrës”, Fjala e Lirë, Shkodër, Dhjetor, 2009,
http:// www.fjala.shkoder.net/?p=747
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Në këtë kontekst rrespektimi i interesit të përgjithshëm, apo thënë ndryshe interesit publik sot
përbën sfidën më të madhe të kohës, në përmasa globale. Shoqëria e cila arrin t’i identifikoj
normat e përgjithshme të sjelljes, t’i zbatoj praktikisht ato, pa dyshim se ndodhet në një stad më të
përparuar, më të konsoliduar dhe me një të ardhme të sigurtë përpara , ngase bazohet në vlera të
larta të etikës si: barazia shoqërore, ndershmëria, drejtësia shoqërore dhe mirëqenie ekonomike,
parime këto të cilat në një shkallë më të avansuar zotërojnë në shoqëritë perëndimore. Kjo situatë
shpie në konkluzionin se vlerat etike janë në varshmëri edhe nga niveli i caktuar të zhvillimit të
forcave prodhuese dhe konjukturës ekonomike të çdo vendi veç e veç.
Çfarë do të ndodhte po të shndërrohej korrupsioni në normë të pranueshme të sjelljes në shoqëri?
Atëherë, kjo do të përbënte një ”entropi të rritur shoqërore”që në disa nuanca paraqet një realitet
ekzistencial në shumë vende të botës, pa përjashtuar as Kosovën. Prandaj sot ekziston një
koncensus i përgjithshëm intelektual se etika, pra rregullat morale paraqesin një nga sfidat më të
mëdha me të cilat ballafaqohet dhe duhet të përballet njerëzimi i shekullit të ri.
Konstatimi se pa etikë s’mundet mëtutje po bëhet gjithnjë e më aktual. Njeriu, ose do ta njohë të
mirën dhe do të jetojë me të ose do të vetëshkatërrohet! Shkencëtari i madh spanjoll, drejtor i
UNESKO-s, Federico Mayor ka pohuar se kompasi i vetëm që me siguri mund të na shpie nga
ardhmëria është etika. Etikë kjo që duhet të jetësohet që nga gjiri familjar e deri te marrëdhëniet
ndërkombëtare.23
Sikurse etika ashtu edhe administrimi publik qëndrojnë në një korelacion të ndërsjellë me njëra
tjetrën. Përformanca e aktiviteteve të administratës publike qëndron në varshmëri nga niveli i
etikës së burimeve njerëzore. Krejt aktivitetet që zhvillon qeveria e një vendi qoftë për të mirë apo
për të keq i referohet administrimit publik në kuptim të gjerë të fjalës.
Teoria e administrimit publik është domen ku diskutohet kuptimi dhe qëllimi i qeverisë,
burokracisë, buxhetit, menaxhimit dhe çështjeve publike.24
Misioni i administratës publike qëndron në funksionalitetin e saj ndaj interesit të përgjithshëm, në
përmbushjen e nevojave qytetare dhe realizimin e të mirave publike për shoqërinë.
Qeverisje e mirë apo jo e mirë, qeverisje e drejtë apo jo e drejtë, qeverisje transparente apo e
korruptuar, janë disa nga cilësimet që u bëhen administratave të ndryshme duke pasqyruar me këtë
rast edhe nivelin etik si veçori imanente të tyre.
Studiusit Shafritz dhe Russell e definojnë administratën publike nga katër aspekte të ndryshme:
a) Në aspektin politik, administrata publike nënkupton atë që qeveritë bëjnë në mënyrë të
drejtpëdrejtë ose të tërthortë në interesin publik përmes ciklit të politikëbëries.
b) Në aspektin juridik, administrata publike definohet si rregulla dhe ligje në veprim,
c) kurse nga ajo menaxheriale, si degë ekzekutive e qeverisë që kërkon specializim
menaxherial të bazuar në talent natyror dhe përpjekje të vazhdueshme.
d) Shikuar nga këndi profesional, administrata publike merret si një kategori e profesionit që
kërkon aftësi formale akademike, dozë të lartë të idealizmit dhe aftësi të mira shkrimi.
Mirëpo, në të gjitha hallkat e veprimtarisë administrative Etika mund të merret si formë e
vetëpërgjegjësisë ose si një "frenim i brendshëm" i veprimeve të administratorëve publikë.
Megjithatë, frenimi i brendshëm mund të shtrëngohet nga kërkesat e faktorëve të jashtëm ndaj
sjelljes së administratorëve.
Në literaturën etike që lidhet me qeverisjen publike janë analizuar tiparet e shumta të sjelljes etike
dhe përveç tipareve kyç të etikës personale si besueshmëria, respekti, përgjegjësia, përkujdesja dhe
______________________
23. www.alipajaziti.net/index.php?...etika-sfide-e-mileniumit-te-trete, fq.7.
24. www.alipajaziti.net/index.php?...etika-dhe-administrata-publike, fq. 8.
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ndershmëria, paanësia, virtyti qytetar; ekzistojnë edhe elemente nga të mbiquajturat "lista Colero"
dhe "lista Nolan" në të cilat shënohen kriteret për sjellje etike të administratorëve apo të
politikanëve me detyra publike.
Në listën Colero ndër vlerat etike që zënë vend janë: shqetësimi për mirëqenien e të tjerëve,
respekti për autonominë e të tjerëve, besueshmëria dhe ndershmëria, dëshira për t'u bërë pjesë e
ligjit, drejtësia primare për të qenë i paanshëm, refuzimi i marrjes së hakut të pandershëm dhe
parandalimi i situatës negative.
Në listën Nolan që më tepër ka të bëjë me vendimmarrjen ekzekutive me ndikim te një shtresë më
e madhe përmenden këto vlera: të mos jesh egoist, të synosh favorin e interesave publike, të
veprosh me integritet dhe pa u influencuar nga të tjerët në vendimmmarrje, të jesh objektiv dhe pa
konflikte interesi, të jesh i përgjegjshëm, të jesh transparent dhe të krijosh imazhin e një lideri të
besueshëm.
Normat etike si do që të jenë janë pjesë integrale e të gjitha organizatave, e të gjitha niveleve të
qeverisjes dhe determinojnë kursin e tyre të lëvizjes në përspektivë.
Efiçienca ekonomike dhe drejtësia shoqërore janë dy sferat me të cilat deomos duhet të merret
parimisht e ashtuquajtura “ dora e dukshme e shtetit” për të rivendosur shpërndarjen efiçiente të të
ardhurave dhe barazinë midis njerëzve të cilat tregu liberal nuk mund t’i siguroj. Konstatimi se
tregu i lirë nuk siguron të mira publike në sasi efiçiente siç është rasti me shpërndarjen e të
ardhurave dhe pasurisë brenda një shoqërie, e bënë të domosdoshme edhe nga pikëpamja etike që
shpëtimi duhet kërkuar nga shteti ndërhyrës i cili duhet të administroj krizën dhe të ruaj ekuilibrin
shoqëror.

.
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3. FORMULIMI I PROBLEMIT
ADMINISTRIMI EFIÇIENT I TË MIRAVE PUBLIKE NË KOSOVË
Të mirat publike si pjesë përbërëse të mirëqenies shoqërore, nga aspekti i ofrimit të
tyre janë kryesisht obligime të sektorit publik. Përderisa maksimizimi e mundësive dhe rezultateve
është synim i aktivitetit të sektorit privat, sektori publik ka si synim parësor mirëqenien shoqërore
dhe ngritjen e vazhdueshme të saj.
Realizimi i programeve qeveritare për të mira si: siguria publike, mbrojtja kombëtare,
arsimi, shëndetësia, infrastruktura e përgjithshme, përkujdesi social etj.me kosto sa më minimale
dhe me standarde sa më të larta, përbën administrimin efiçient të të mirave publike. Niveli i
caktuar i mirëqenies shoqërore është rezultat i shumës së mirëqenieve individuale shumëzuar me
koeficientin e përfitimit nga pasuria shoqërore, (të mirat publike). Ndërsa mirëqenia individuale
është rezultat i të hyrave individuale nga paratë, të ardhurat individuale nga kapitali (pasuria),
shumëzuar me koeficientin e përfitimit nga mirëqenia e përgjithshme.25
Problemet me efiçiencën ekonomike si element fundamental të mirëqenies shoqërore në
vendin tonë, duhet parë nga dy aspekte burimore: së pari, nga politika efiçiente tatimore dhe së
dyti, nga menaxhimi efiçient i fondeve publike, (shih tab. 2).
Tabela 2.
Problemet e sigurimit efiçient të të mirave publike në Kosovë
1. Efiçienca tatimore

Problemet themelore:
- sundimi i dobët i ligjit
- informaliteti ekonomik
- evazioni fiskal
- “kalorësit e lirë”
- barra e tepërt tatimore
- korrupsioni
- përformanca e dobët e ATK-së

2. Menaxhimi efiçient i fondeve publike

-

Efektet në:
shpërndarjen e pabarabartë të barrës
tatimore, (nën kushte të njëjta veprimi)
- pabarazinë në të ardhura ( fitime)
- paraqitjen e monopoleve
- paraqitjen e eksternaliteteve
- zvogëlimin e mirëqenies individuale
- vendimmarrjen e sektorit privat
- përmbushje e dobët e obligimeve tatimore
_________________________
-

-

Problemet themelore:
vendimmarrja publike
planifikimin buxhetor
prokurimi publik
menaxhimi i projekteve
mbikqyrje e dobët e shpenz. publike
përmirësime të pamjaftueshme të
administrimit të efiçiencës
etika në administrim publik
Efektet në :
më pak të mira publike për shoqërinë në
sasi dhe cilësi
më pak mirëqenie shoqërore
më pak investime të huaja në vend
më shumë pabarazi shoqërore
më shumë kundërthënje shoqërore

25. Dr. Arlinda Ymeraj, “Prodhimi, financimi, administrimi dhe shpërndarja e shërbimeve publike”, Tiranë, 2009,
fq.10. http:// www.juliani.altervista.org
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Shpërndarja e burimeve të kufizuara ekonomike përmes politikës fiskale të programuar nga
qeveria , paraqet një nivel të caktuar efiçience shoqërore. Mirëpo për një efiçiencë-Pareto në
shpërndarje të burimeve mund të flitet vetëm atëherë kur përmirësimi i mirëqenies së dikujt
(individi apo grupi), mund të arrihet pa dëmtuar mirëqenien e të tjerëve në shoqëri.
Në literaturën ekonomike nuk ekziston ndonjë klasifikim absolut mbi të mirat publike, pasi që në
kuptim të gjerë i tërë potenciali buxhetor duhet të jetë në funksion të ngritjes së mirëqenies
shoqërore. Duke marrë për bazë kriterin e papërjashtueshmërisë dhe të jorivalitetit respektivisht
konsumin kolektiv të këtyre të mirave dhe zero koston shtesë të burimit, shpenzimet për të mira
publike sipas klasifikimit funksional në buxhetin e konsoliduar të Kosovës marrin pjesë me rreth
80% ndërsa në nivel të BPV-or me rreth 17% të pjesëmarrjes, (tab.3).
Tabela 3.
Klasifikimi ekonomik i pagesave të Buxhetit të Kosovës deri në qërshor 2010
Klasifikimi Funksional

Rrogat
dhe

Mallrat
dhe

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe

Shpenzimet
kapitale

meditjet

sherbimet

Sherbimet e pergjithshme
publike

21.41

19.53

2.45

19.3

22.31

85

Mbrojtja

4.14

2.07

0.17

0

0.25

6.62

Rendi dhe siguria publike

29.29

9.38

1.28

0.17

2.21

42.33

Çështjet Ekonomike

3.62

9.33

0.36

12.23

76.18

101.73

0.27

0.26

0.04

0

0.29

0.86

1.92

0.56

0.15

0

3.78

6.41

26.3

13.84

2.34

2.17

1.56

46.22

1.33

0.28

0.07

2.13

1.24

5.06

Arsimi

57.67

8.05

2.13

1.08

2.01

70.95

Mbrojtja sociale

1.2

0.73

0.1

73.98

0.01

76.01

Mbrojtja e mjedisit
Çështjet e banimit
komunitetit

dhe

Shëndetësia
Rekreacioni,
Religjioni

dhe

kultura

transferet

Totali

TOTALI

147.2
64.03
9.09
111.1
109.84
Shenim: Këtu nuk është përfshirë huaja e KEK-ut prej 14.80 mil.€ dhe borgji i jashtëm prej 10.25mil. €

441.18

Burimi: MEF, “Raporti gjashtmujor i buxhetit të Kosovës,” Prishtinë, 2010 , fq. 16.
Nga tabela e paraqitur më lartë vërejmë se në të mira publike mund të llogarisim këto shpenzime:
Shërbimet e përgjithshme publike me kategorinë e shpenzimeve kapitale dhe komunale me 24.76
mil.€, shpenzimet për mbrojtjen kombëtare me 6.62 mil.€, rendin publik dhe sigurinë me 42.33
mil.€, çështjet ekonomike me 76.54 mil.€, mbrojtjen e mjedisit me 0.86 mil.€, shëndetësinë me
46.22 mil.€, arsimin me 70.95 mil.€, kulturën sidomos pjesën e të mirave meritë për bibloteka,
teatër me 1.28 mil.€, si dhe pjesën e shpenzimeve për mbrojtjen sociale me 76.01 mil.€
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3.1. VEÇORITË E VENDIMMARRJES PËR TË MIRAT PUBLIKE

Vendimmarrja për të mirat publike është më shumë rezultat i rrethanave nëpër të cilat po
kalon tranzicioni kosovar. Deri më tani Kosova, nuk ka pasur një sistem të pavarur të
vendimmarrjes pasi që është administruar një kohë nga organizatat ndërkombëtare si OKB me
UNMIK-un, me NATO në aspektin e mbrojtjes, BE. me Komisionin Evropian, SHBA. me
USAID, si dhe në aspektin e konsulencës financiare, teknike dhe menaxheriale edhe Banka
Botërore dhe FMN-në, (administrata e OKB- të paktën deri në shpalljen e pavarësisë së vendit më
2008). Pas pavarësimit të vendit, janë ICO dhe EULEX në rolin e monitoruesit të të gjitha
zhvillimeve dhe në raste të caktuara edhe vendimmarrës në Kosovë. Mirëpo kjo nuk do të thot se
edhe faktori vendor nuk ka hapësirë për vendimmarrje.
Në aspektin formal vendimet e qeverisë së Republikës së Kosovës dalin nga disa plane pune dhe
atë; nga Programi i qeverisë për periudhën 2008-2011, nga Korniza makro-ekonomike dhe fiskale,
nga Korniza Afatmesme e shpenzimeve 2008-2010 ; 2010-2012 e përgatitur nga MEF. dhe
partnerët ndërkombëtar. Pastaj në mënyrë më të detajuar këto plane pune janë të përfshira me
buxhetin vjetor të Kosovës i cili miratohet çdo vit nga Parlamenti i Kosovës prej nga merr fuqinë e
ligjit për realizimin e shpenzimeve publike të vendit në periudhën një vjeqare.
Është e rendësishme të potencohet edhe influenca e faktorëve tjerë në marrjen e vendimeve
qeveritare për politikën fiskale të vendit tonë, duke përfshirë Fondin Monetar Ndërkombëtar, pjesë
e të cilit është edhe Kosova, ku roli i kësaj organizate financiare ndërkombëtare në këtë rrafsh
mbetet decidiv.
“Në të vërtetë, në Memorandumin e Politikave Ekonomike dhe Financiare (MPEF) – dokument të
cilit zakonisht i referohemi si Letra e Qëllimit (LEQ)1 - rekomandon politika për Kosovën të
dizajnuara për përkrahjen e sektorit publik ne atë mënyrë qe lejon hapësirë më të gjerë për
aktivitetin e sektorit privat. Në të vërtetë, një nga pengesat e shumta për rrjedhë të konsiderueshme
të Investimeve të Huaja Direkte (IHD) është mungesa e infrastrukturës moderne dhe efektive.
Prapëseprapë, sektori publik në Kosovë, i cili llogaritet për rreth 33.0% të BPV-së dhe i cili
punëson rreth 76,000 njerëz, është shumë i rëndësishëm dhe duhet pritur që do të luaj rolin e tij.
Prandaj, sa i përket kësaj Strategjie Afatmesme, fokusi qëndron në identifikimin e prioriteteve kyçe
të politikave publike të cilat në përkrahjen e sektorit privat adresojnë nevojat zhvillimore dhe rritin
efektshmërinë e shpenzimeve publike” 26
Vendimarrja në vendin tonë ende mbetet jo e bazuar në plane zhvillimore e hapsinore si dhe
strategji zhvillimi, për periudha afatmesme dhe afatgjata.
Vendimmarrja për fillimin e projekteve madhore duke mos qartësuar mënyrën e financimit dhe
koston totale, bënë që në të ardhmën të përballemi me situata më të kushtueshme për shoqërinë.
Në literaturën ekonomike është i njohur i ashtuquajturi“Mekanizmi i komandimit” një formë e
vendimmarrjes kur një përson ose një grup i vogël përsonash vendosin për nivelin e furnizimit me
të mira publike për shoqërinë. Kjo më tepër i përgjigjet formës diktatoriale, mirëpo a përkon një
formë e tillë e vendimmarrjes me eksperiencat në Kosovë në kushtet kur publiku dhe shoqëria
civile, të paktën deri më sot nuk janë pyetur direkt fare. Në këtë kuptim edhe opozita politike nuk
paraqet ndonjë ndikim të theksuar në vendimmarrje, për arsye të mungesës së alternativave më
pozitive zhvillimore.
_____________________
26. Nga MEF, “Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2008-2010”, Prishtinë, 2008, fq.5.
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Sipas menaxhmentit bashkëkohor vendimmarrja vie në shprehje kur edhe realisht ekzistojnë
alternativat. Në këtë kontekst zgjidhjet duhen kërkuar në krijimin e hapësirave më të mëdha për
punë dhe konsultime me ekspertët vendorë prej nga do të rritej cilësia menaxheriale e
institucioneve vendimmarrëse, pa anashkaluar bashkëpunimin me ekspertët ndërkombëtar. Qasja
ndaj investimeve publike dhe projekteve kapitale në Kosovë mbetet në suaza të analizave
sipërfaqësore, jo shteruese në kuptimin e analizës së të gjitha alternativave të mundshme dhe
zgjedhjes së alternatives më të levërdishme për interesin publik.
“Vetë projekti eshtë një punë komplekse, e përbërë nga një garniture unike e veprimeve dhe
detyrave, është drejtim i burimeve të drejtuara drejt synimit të vacantë që realizohet nga një çasje
e organizuar”.27
Procesit të marrjes së vendimeve publike në rastet e disponimit të fondeve publike do të duhej t’i
paraprinte një analizë dhe hulumtim më përmbajtësor i cili do të përfshinte disa faza:
Indentifikimin e problemit dhe nevojave për investime, vlerësimin paraprak dhe formulimin,
aprovimin dhe financimin, implementimin, monitorimin e implementimit, vlerësimin e
përformances, raportimin dhe auditimin e investimit të caktuar.28
Mos marrja parasysh e një analize të tillë sigurisht që nuk garanton sukses të procesit të
investimeve publike dhe efiçiencës së shpenzimit të parasë publike.

3.2. SHPËRNDARJA E TË ARDHURAVE SI E MIRË PUBLIKE
Të ardhurat individuale paraqesin të hyrat në para dhe transferet në natyrë, si ndihmat në
ushqime, strehim etj. mbrenda një periudhe kohe, zakonisht mbrenda një viti.
Si mjetet e konsumit ashtu edhe ato të kursimit janë rezultat i nivelit të caktuar të të ardhurave.
Deri më tani të gjitha qeveritë e Kosovës pa përjashtim mund të thuhet se kanë treguar një
interesim të pamjaftueshëm në shpërndarjen e “drejtë” të të ardhurave në Kosovë. Kjo ka të bëjë
me politikë joefiçiente fiskale e ndikuar nga evazioni fiskal, korrupsioni, informaliteti etj. në
njërën anë dhe shpërndarje jo të drejtë të të ardhurave gjatë shpenzimit të buxhetit të konsoliduar
të Kosovës e ndikuar nga mungesa e transparencës dhe keqmenaxhimi me para publike në anën
tjetër. Më duket e rendësishme vënja në pah e faktit që vendi ynë në dekadën e fundit është dashur
të përballet me disa zhvillime revolucionare njëkohësisht dhe që kanë ndikuar në shpërndarjen e të
ardhurave në vendin tonë:
• Së pari; çlirimin e vendit nga kolonializmi serb
• Së dyti; bërjen e shtetit dhe
• Së treti; zhvillimin e ekonomisë së tregut si marrdhënje të reja ekonomike dhe shoqërore.
Meqenëse, zhvillimi i marrdhënjeve të reja të njohura historikisht si kapitaliste me orientim nga
tregu në asnjë shoqëri nuk është krijuar pa kriza, pa dhimbje etj, përkundrazi kjo ka ndodhur nën
ndikimin e dy kushteve themelore që kanë ndikuar në akumulimin e kapitalit:
diferencimit ekonomik (përparësia në produktivitet, menaxhimi me kosto të ulët, çmime
konkuruese, etj.)ndaj konkurentëve në treg dhe mënyra e dytë), diferencimi jo ekonomik 29,përmes
akumulimit të kapitalit në mënyrë të dhunshme dhe jo të ndershme, ku krijimi i shtresave të
njerëzve të pasur ishte realizuar pandershmërisht me luftëra e shpronësime. Pasi që temë trajtimi
kemi shpërndarjen e të ardhurave dhe rolin e shtetit në këtë mes edhe në Kosovë, atëherë të paktën
___________________________
27. Dr. Edmond Hajrizi, “Menaxhimi i Projektit”, UBT, Prishtinë -2009, fq.47.
28. Dr. Petraq MILO, “Përgatitja e Propozimeve për Investime”, UBT-Prishtinë-2008, fq.4.
29. Dr. Nuri Bashota, Ekonomia Politike, botim i dytë i plotësuar, Prishtinë, 1998, fq.186
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deri më tani procesi i menaxhimit të parasë publike ka deficitet e veta dhe ka shërbyer si
“trampolinë”, prej nga është bërë një rishpërndarje “latente” e të ardhurave nacionale dhe në këtë
mënyrë është duke u zhvilluar njëri prej kushteve për akumulimin e kapitalit dhe krijimin e elitës
ekonomike në shoqërinë kosovare. Paradoksi ynë në këtë mes qëndron në atë se elita politike po e
ndihmon krijimin e elitës ekonomike në suaza të një inefiçience të shpërndarjes së të ardhurave
kombëtare.
Thellimi i vazhdueshëm i varfërisë në Kosovë, papunësia në shifra rekorde në rajon dhe më gjerë,
privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore pa alternativë zhvillimore, treguesit export – import në nivele
jashtëzakonisht dëshpëruese, janë vetëm disa tregues që pasqyrojnë përformancën e shtetit dhe
mirëqenien ekonomike në vendin tonë.
Sipas Institutit për Politikë Sociale në Kosovë rreth 15 % e popullsisë së vendit jetojnë në varfëri
ekstreme me më pak se 0.93 € në ditë, kurse rreth 37% e popullsisë jetojnë me 1.42€ në ditë që
paraqet një të dhënë mjaft brengosëse për nivelin e varfërisë, përspektivën zhvillimore të Kosovës
si dhe do të duhej të ishte gjithsesi alarmante për strukturat qeveritare dhe vendimmarrëse të
vendit.
Ofrimi i shërbimeve publike pro- zbutjes së varfërisë do të nënkuptonte në radhë të parë;
shërbimet për shëndetësinë, arsimin dhe mbrojtjen sociale, duke pasur gjithnjë parasysh
mjaftueshmërinë, efektivitetin dhe drejtësinë e shërbimeve publike.30
Vazhdës së shpërndarjes së pa drejtë të të ardhurave nga buxheti i konsoliduar i Kosovës i shtohet
edhe padrejtësia në nivelin e ndryshëm të pagave dhe meditjeve të kategorive të njëjta të
shërbyesve shtetëror si në administrate publike, gjyqësi, apo polici.Një diskrepancë e madhe në
paga qëndron midis kategorive të shërbyesve civil, të shëndetësisë, arsimit, në njërën anë dhe të
punësuarve në ndërmarrjet publike si në PTK, KEK, Trust Pensional apo në Aeroportin e
Prishtinës në anën tjetër të cilët duke shfrytëzuar pozitën monopoliste në treg të cilën pozitë në një
mënyrë u ka siguruar vetë shteti, marrin paga disa herë më të mëdha se sa pagat nga buxheti i
konsoliduar i shtetit.
Thënë në gjuhën ekonomike këto të ardhura të cilat i marrin të punësuarit në ndërmarrjet si PTK-ja
nuk janë rezultat i efiçiencës ekonomike dhe efektivitetit në kuadër të kompanisë publike, më tepër
se sa nga pozita monopoliste e kompanisë në treg. Me një politikë të tillë të pagave nga të gjitha
qeveritë, për rreth një dekade, të punësuarve në sektorët publik në Kosovë iu është bërë një
diskriminim përmanent në punë. (shih tab.4).

________________________
30. Banka Botërore, Raporti nr. 32378 mbi vlerësimin e varfërisë në Kosovë, 2005, fq.69.
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Tabela 4.
Pagat mesatare neto të buxhetit të Kosovës në

Vite (mesatarja)
Sektori

2003 2004

2005

2006

2007

2008

Shërbime të përgjithshme publike
181
200
200
212
225
243
Rendi dhe suguria publike
203
207
206
206
219
221
Arsim
155
166
174
175
191
233
Shëndetësi
151
163
169
166
164
167
Ekonomi
180
198
203
195
189
196
Rekreacion dhe kulturë
180
189
195
194
202
209
Çështje banimi
174
178
184
185
178
189
Ambient
196
213
222
223
221
232
Gjithsej
177
189
194
195
199
211
Burimi: MSHP. “Divizioni i Administrimit të pagesave dhe pagave,” Prishtinë, 2008, fq.30.
Në tab.4. vërejmë qartë nivelin mesatar të pagave për shfrytëzuesit e buxhetit të Kosovës,
ku paga mesatare më e lartë nuk kalon 233 €, deri në vitin 2008. Kjo për faktin se ligji mbi pagat e
shërbyesve civil edhe pse është aprovuar nga Parlamenti i Kosovës, ende nuk ka hyrë në fuqi.
Dallimet e mëdha në paga midis strukturave më të larta menaxheriale që nga drejtorët e
departamenteve e deri të qeveritarët tanë dhe shërbyesve civil në anën tjetër është poashtu fakt
tjetër brengosës, ku shpenzimet, si meditje shtesë, reprezentacion, shpenzime të telefonit,
shpenzime të udhëtimit e karburante, që në mujore kalojnë disa herë rrogën mujore mesatare të një
shërbyesi civil, arsimtari, apo të një mjeku. Ndërsa subvencionet dhe transferet si pjesë e politikës
fiskale të pothuaj çdo qeverie, paraqesin një rishpërndarje të të ardhurave si ndihma pa obligim
kthimi të cilat ofrohen për sektorë dhe kompani të caktuara me qëllime zhvillimi, si në bujqësi,
strehim për të pastrehët por edhe transfere financiare për llogari individuale.
Tabela 5.
Burimi i të ardhurave për ekonomitë familjare në ( % )
2006
2007
Burimi i të hyrave
Rrogat dhe pagat nga sektori publik
31
27
Rrogat dhe pagat nga sektori privat
16
21
Të hyrat nga Bujqësia
6
7
Të ardhurat nga mëditjet
8
8
Të hyrat nga biznese tjera të ekonomive familjare
12
8
Pensionet
7
8
Të hollat e dërguara nga jashtë
10
11
Të hollat tjera të dërguara
1
2
Ndihma sociale
6
6
Të hyra tjera
1
2
100%
100%
Totali:
Burimi: ESK. “Statistikat e standardit jetësor 2007”, Prishtinë, 2007, fq.21.
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dhe këto në nivel të përgjithshëm të burimit të të ardhurave familjare paraqesin rreth 30% të të
ardhurave familjare në nivel vendi.(shih tab.5).
Në pasqyrën tabelare shihet se sektori shtetëror prin mjaft në sigurimin e të ardhurave për familjet
tona së pari mbi 30% e të ardhurave sigurohen nga pagat e sektorit publik kurse kur kësaj i
shtohet edhe pjesa e të ardhurave që familjet i marrin si ndihma sociale (6%), apo edhe pjesa nga
meditjet e ndryshme (8%), pensionet poashtu me (8%) atëherë vërejmë se nga buxheti i shtetit
familjet kosovare sigurojnë mbi 52% të të ardhurave.
Më tutje do të vërejmë se pikërisht nga puna e administrates shtetërore dhe trupave të saj
menaxhuese varet edhe vendimmarrja për nivelin e furnizimit me të mirat publike.
Kjo sepse është pikërisht byrokracia ajo që interpreton në praktikë ligjet dhe rregulloret dhe është
pikërisht byrokracia ajo që i din më së miri sekretet e suksesit dhe të dështimit të politikave të
caktuara fiskale. Ndryshe një administratë efikase paraqet pasqyrë edhe të nivelit të cilësisë
menaxheriale në nivel vendi.
Është efiçienca e punës së kësaj byrokracie është ajo që ndikon në përmbushjen e objektivave të
caktuara të të hyrave për arkën shtetërore, por edhe nga shpenzimi efiçient i parasë publike do të
varet mirëqenia socio-ekonomike respektivisht cilësia e jetës së qytetarëve tanë.
3.3. KONDITA E EFIÇIENCËS DHE “RRUGA E KOMBIT”
Të bëjmë tani një digresion dhe të analizojmë konditën e efiçiencës dhe investimeve që
është duke i bërë qeveria e jonë në sektorin e infrastrukturës rrugore, sidomos në lidhje me
ndërtimin e veprës madhore; autostradën Vërmicë – Merdare. Dihet mirëfilli se është naivitet i
llojit të vet të mendohet se një shoqëri apo shtet në shek.-XXI-do të mund t’a zhvillonte ekonominë
e saj pa kapacitete rrugore dhe autostrada. Romakët e vjetër kishin shprehjen domethënëse“ via est
vita”(« rruga është jetë »). Në këtë rast përballimi i një shpenzimi publik në miliardë euro nga ana
e buxhetit shtetëror të Kosovës, në rrethanat e një krize globale ekonomike dhe financiare, mbetet
sfidë jo e vogël. Paradigma më e mirë për rritjen e efiçiencës ekonomike do të duhej të ishte vetë
Qeveria e Kosovës. Zbatimi i politikave në mbështetje të zhvillimit ekonomik, do të përfshinin
nxitjen e investimeve në kapital fizik si në makineri, paisje dhe investime në infrastrukturë.31
Në rrethanat aktuale, BPV-or i Kosovës nuk e kalon shifrën 4 miliardë euro në vit dhe projekti në
fjalë, pritet të kap gjithsesi shumën 1 mlrd.€ në periudhën afatmesme, atëherë çështje tjetër mund
të shtrohet edhe gatishmëria e pagesës së barrës fiskale nga ana e tatimpaguesve kosovar.
Prioritet me rëndësi do të duhej të ishte politika efiçiente tatimore, pa barrë të tepërt tatimore për
sektorin privat dhe të biznesit e cila do të garantonte të hyra të qëndrueshme buxhetore dhe nuk do
të kishte efekte negative në vendimmarrjen private. Këto janë faktorë me rëndësi për të siguruar
rritje ekonomike dhe zbutje të papunësis në nivel makroekonomik ngase krijojnë kushte për rritje
të investimeve private me burime nga brenda dhe jashtë vendit. Politika favorizuese tatimore ndaj
inputeve prodhuese krijon lehtësira për investime, ndërsa investimet gjenerojnë, punësim, të
ardhura dhe mirëqenie ekonomike për qytetarët. Zbatimi i politikave me barrë sa më të vogël
tatimore e përballueshme për biznesin dhe vendimet e tyre do të nënkuptonte rishikim të normave
tatimore sidomos të TVSH-së, me qëllim të uljes së saj, veçanërisht për lëndë të para prodhuese
dhe makineri, që nxisin veprimtaritë prodhuese dhe industriale në Kosovë. Të analizojmë tani se si
kondita e efiçiencës te sigurimi i të mirës publike është e varur nga gatishmëria e individëve për të
paguar që njihet në literaturën ekonomike si çmimi rezervë.
____________________
31. Dr. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, « Makroekonomia », botim ndërkombëtar, Tiranë,2000, fq.268.
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Kjo nënkupton sasinë e parave që individi mund potencialisht të paguaj në krahasim me atë që
aktualisht paguan dhe në literaturën ekonomike ndryshe quhet edhe si tepricë konsumatore.
Nëse shuma e çmimeve të rezervuara e kalon koston margjinale të sigurimit (pasjes) së të mirës
publike, atëherë e mira publike sigurohet në mënyrë efiçiente, pra mirëqenia e individëve rritet, në
rastin tonë nga ndërtimi i autostradës. Mirëpo çmimet rezervë si kategori ekonomike, janë sigurisht
funksion i efiçencës tatimore, ngase sa më e vogël barra tatimore; aq më i vogël do të jetë devijimi
nga vendimet ekonomike të sektorit privat. Nëse tatimi përcillet me një barrë të tepërt tatimore,
atëherë kemi të bëjmë me humbje të mirëqenies në shoqëri. Ndryshe, barra e tepërt tatimore njihet
në literaturën ekonomike edhe si kosto e mirëqenies shoqërore.

Niveli i të
ardhurave
dhe pasurisë
Gatishmëria
për pagesën
e tatimeve

Mirëqenia
shoqërore

Tatime
efiçiente
Buxheti i
konsoliduar i
Kosovës

Ofrimi i të
mirave
publike

Figura 6. Varshmëria në mes të politikës efiçiente tatimore dhe
mirëqenies shoqërore.
Nga skema e paraqitur më lartë ( fig.6), mund të shohim se si njëra kategori ekonomike ndikon në
tjetrën.Varësisht nga niveli i të ardhurave dhe pasurisë së individëve në shoqëri, kemi edhe
gatishmërinë e tyre për të kryer obligimet tatimore, ndërsa gatishmëria për të paguar pa ndikuar në
vendimet ekonomike të sektorit privat (pa barrë të tepërt tatimore) paraqet mënyrën më të mirë të
të tatuarit (tatim efiçient) dhe përbën konditën e efiçiencës që dmth. se tatimet e kërkuara për
financimin e shpenzimit publik nuk prishin vendimmarrjen e sektorit privat. Në këtë mënyrë bëhet
një rishpërndarje e të ardhurave dhe ngritje e mirëqenies së shoqërisë. Mirëpo, për të përmbyllur
me sukses rrethin e administrimit efiçient, politika efiçiente fiskale paraqet njëren anë të medaljes
sepse ana tjetër është poashtu mjaft e rëndësishme pasi që ka të bëjë me shpenzimin efiçient të
fondeve publike e cila krahas rritjes ekonomike (pjesëmarrja e sektorit publik në BPV-or), siguron
edhe mirëqenien ekonomike dhe shoqërore të anëtarëve të shoqërisë. Paradoksi në këtë mes
qëndron në atë se përkundër rritjes ekonomike e cila mund të vie si rezultat i shpenzimeve publike
(mbi 30% të BPV-or), mund të përkeqësohet mirëqenia shoqërore. Këtu vie në shprehje pabarazia
në shpërndarjen e të ardhurave dhe burimeve ekonomike të shoqërisë.
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Tabela 6.
Të hyrat dhe shpenzimet buxhetore në Kosovë për periudhën 2005-2009 {në miliona Euro}
Përshkrimi

2005

2006

2007

2008

Gjithsej të hyrat

628.3

712.1

894.2

941.5 1,133.20

553.4
434.4
129
-10.1
46.3
28.6
74.9

624.9
457.4
167.5
-4.4
63.8
27.8
91.5

711.1
530.6
180.5
-9.5
53.2
29.2
25.7

804.5
604.2
200.3
-21.3
59.1
42.8
35.1

696.1

635.4

662

529.2
194.6
142.8
191.8

502.2
203.8
142.8
155.4

506.7
208.5
127.3
153

595.3
227.1
140
209.8

144.9

144.2

155.3

347.1

Të hyrat tatimore
Taksat doganore
Taksat vendore
Kthimi i taksave
Të hyrat vetanake të OQB
Të hyrat vetanake të Komunave
Të hyrat jo tatimore
Të hyrat e njëhershme
Huaja nga IFN

Gjithsej shpenzimet
Shpenzimet rrjedhëse
Pagat dhe meditjet
Mallërat dhe shërbimet
Subvencionet dhe transferet
Rezerva
Shpenzimet kapitale

2009

815.8
635.2
206.5
-25.9
31.8
37.7
47.9
200

942.4 1,138.60
738.2
264.4
216.71
257.06
0
400.4

Bilanci Primar
-67.8
76.7
232.2
-0.9
-5.40
Burimi: MEF „Buletini vjetor 2005-2009,”Departamenti i thesarit, Prishtinë, 2010, fq.50.

Nga të dhënat e prezantuara në tabelën nr.6 vërejmë se fuqia financiare e qeverisë sonë sa vjen e
zvogëlohet dhe kjo për shkak të paraqitjes së diferencës në mes të të hyrave të përgjithshme
dhe të shpenzimeve të përgjithshme më të larta, megjithëse edhe në Kornizën Afatmesme të
Shpenzimeve parashikohet që buxheti i konsoliduar i Kosovës do të ballafaqohet me deficit
buxhetor për periudhën e ardhshme. Në këtë kuptim një reduktim i shpenzimeve rrjedhëse
qeveritare si në nivel qëndror ashtu edhe në atë lokal do të ishte i domosdoshëm për të rritur
potencialin për investime qoftë në projektin e autostradës në fjalë apo në investimet tjera kapitale
me interes për qytetarët.
Ndërsa sipas të dhënave të prezantuara në Kornizën Afatmesme të shpenzimeve (plani i
shpenzimeve qeveritare i harmonizuar edhe me organizata financiare ndërkombëtare) 2010-2012,
vërejmë se të hyrat buxhetore për vitin 2009 ishin rreth 956.5 mil.€ ndërsa shpenzimet ishin
gjithsej:1094 mil.€ dhe sipas kësaj paraqitje por edhe të zotimeve qeveritare për rritje të
investimeve kapitale rezulton se në periudhën afatmesme do të kemi deficit buxhetor.
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Tabela 7.
Përmbledhje e projeksioneve fiskale afatmesme: 2009 – 2012 në miliona €
Përshkrimi
2008
2009
20102011
2012
Aktuale Buxheti projektuar projektuar
Gjithsej të hyrat
942,3
956,5
1,029
1,081
1,133
Gjithsej
942,4
1,094
1,111
1,109
1,133
shpenzimet
Suficiti
apo - 0.1
- 137.9
-81.6
- 28.2
-0.6
deficiti
Burimi: MEF, “Korniza afatmesme e shpenzimeve 2010 – 2012”, Prishtinë, 2009, fq.7.
Nga një pasqyrë e tillë e realizimit të të hyrave buxhetore për shtetin e ri të Kosovës, do të jetë
shumë e vështirë përmbushja e parashikimeve për realizimin e investimeve kapitale si autostrada
Vërmicë – Merdare, dhe projekteve tjera infrastrukturore në një përkufizim të proklamuar kohor të
qeverisë së Kosovës.
Aktivitetet e domosdoshme qeveritare për zvogëlimin e hendekut midis shpenzimeve dhe të hyrave
buxhetore do të duhej të ishin:
• së pari; zvogëlimin e shpenzimeve operative në masën e cila nuk e dëmton funksionalitetin
institucional. Këtu mund të përfshihen: blerjet e makinave të shtrenjëta, shpenzimet enorme
të derivateve, furnizimet me materiale hargjuese, të mirëmbajtjes së automjeteve,
shpenzimet e telefonit, drekat dhe darkat zyrtare, në të gjitha organizatat buxhetore.
• Së dyti; rishikimin e pagave për të gjithë zyrtarët duke u bazuar në ligj, kufizimet për
meditje dhe udhëtimet zyrtare.
• Së treti; ngritjen e disiplinës fiskale që do të përfshinte: administratë efektive tatimore,
norma efiçiente tatimore dhe inkluzivitet në obligime tatimore dhe
• Së katërti; forcimi i sundimit të ligjit dhe rendit në ekonomi dhe shoqëri.
Mënyra e financimit të projektit të autostradës në fjalë është çështja më kruciale e gjithë kësaj
teme sepse në fund të fundit tatimpaguesi ynë do të jetë ai i cili do të jetë i fundit bartës i tërë
faturës mbi koston e autostradës. Mbështetjet në analiza ekonomike duke pasur parasysh kostot
opurtune të projektit respektivisht analizën kosto/përfitim, do të shtonin sigurinë dhe efiçiencën e
investimeve kapitale në infrastrukturë.
Pritjet nga Përfitimet e “Rrugës së Kombit” janë të mëdha. Duke supozuar se është bërë studimi
i fizibilitetit të komplet projektit, duke supozuar se është bërë edhe analiza kosto – përfitim ( B/C)
nga ana e qeverisë së Kosovës përmes Ministrisë së Financave dhe asaj të Transportit , apo nga
ndonjë kompani konsulente, duke supozuar (meqenëse jemi në fillim të kryerjes së projektit) se
menaxhimi i projektit do të bëhet në mënyrë transparente (pa devijime nga kontrata bazë),
përfitimet nga shfrytëzimi i autostradës do të jenë gjithsesi të shumëanëshme.
Në këtë plan mundësitë në zbutjen e papunësisë në Kosovë do të jenë të konsiderueshme
(premtohen rreth 4000 vende të reja pune) në periudhën afatmesme dhe rritjen e BPV-or për një
shumë të investimit vjetor publik në realizimin e projektit.
Në aspektin ekonomik do të përshpejtohet krijimi i një tregu brenda etnikumit ndër-shqiptar i cili
do të mund të ishte më konkurues në rajonin e ballkanit, shpenzimet e transportit për mallra dhe
shërbime zvogëlohen potencialisht rreth 50% në relacionin Kosovë – Shqipëri dhe anasjelltas duke
mundësuar çmime më të volitshme furnizuese për tregun e ndërsjellë.
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Distanca më e shkurtër rrugore do të thot edhe përfitim në kohë për kryerjen e aktiviteteve dhe të
transaksioneve reciproke.
Ndërsa rritja e shkëmbimit tregtar me lëvizjen e lirë të mallrave, ideve dhe kapitalit do të kishte
ndikim pozitiv në rritjen e BPV-or për tërë etnikumin ndërshqiptar.
Përfitimet në sferën e turizmit do të jenë jashtëzakonisht të theksuara duke mos lënë anash edhe
përfitimet në rrafshin social dhe kulturor.
.Lidhur me këtë temë, nga prononcimet e fundit të Ministrit të Transportit të Shqipërisë z. Sokol
Oldashi, mësojmë se në vitin 2009, në muajt e verës nëpër autostradën e sapo inauguruar kishin
kaluar deri në 13.000 automjete transporti të ndryshme në 24 orë.
Lidhja me korridoret tjera ndërkombëtare, “Rrugës së Kombit” do t’ia shtonte vlerën edhe më të
madhe gjeostrategjike dhe rajonale, ku komunikimet midis lindjes dhe perëndimit do të njihnin një
zhvillim të ri.
3.4.

PROBLEMI I “KALORËSIT TË LIRË” (Free Rider, ang.)

Nga koncepti i të mirave publike vërejmë se pa përjashtueshmëria dhe jo rivaliteti ishin dy
tiparet kryesore për të plotësuar kushtin që një e mirë të jetë plotësisht publike.
Njëra arsye që tregu privat nuk ka mundësi të ofrojë të mira publike është pikërisht fakti se tiparet
e mospërjashtimit të individëve nga konsumi i të mirave publike bënë që disa individë të përfitojnë
pa pagesë nga konsumi i këtyre të mirave, të sillen si “ free rider”
Problemi i “ kalorësit të lirë” ang. (free rider), iu referohet të gjithë atyre individëve të cilët
arrijnë të konsumojnë një të mirë publike falas.
Është më se e ditur se individët do të dëshironin që derisa të tjerët paguajnë për të mirat publike,
vetë i fshehin preferencat e tyre individuale dhe nuk dëshirojnë të paguajnë për të mirat publike.
Për këtë arsye të mirat publike edhe ofrohen nga shteti duke i detyruar individët që edhe ata të
paguajnë për konsumin e të mirave publike.
Ofrimi i të mirave publike nga shteti pa dyshim kërkon shpenzime buxhetore, ndërsa vendosja e
efiçiencës dhe drejtësisë shoqërore nuk mund të bëhet pa eliminuar ose minimizuar sjelljen e “
kalorësve të lirë “ që çdo herë dëshirojnë të përfitojn falas në kosumin e të mirave publike, pa
dhënë kontributin në formë të tatimit ndaj shtetit ose pagesa tjera për shërbimet e ofruara.
Në të vërtetë problemi i “kalorësit të lirë” është i shprehur tek të mirat publike dhe ato të
përbashkëta dhe një shembull tipik merret udhëtimi pa biletë (schwarzfahren) me mjetet e
transportit publik. Një sjellje e tillë, duke mos paguar për konsumin e të mirës publike, e ulë
cilësinë e të mirës publike pasi që bënë që të mbingarkohet nga individët apo subjekte të ndryshme
deri sa shteti të ndërhyn dhe të përdorë masat ndëshkuese.
Keqpërdorimi i sistemit të ujësjellësit, të sistemit të ngrohjes së qytetit, nga ana e “kalorësve të
lirë” në vendbanimet me sistem publik të furnizimit, është gjithashtu një shembull i tillë autentik ,
ose edhe humbjet finansiare në rrjet të energjisë elektrike( rreth 50%)në vendin tonë që kapin vlera
mjaft të mëdha janë të gjitha rezultat i konsumit pa pagesë, në dëm të pjesës tjetër të subjekteve që
paguajnë mallin e ofruar nga shteti përmes kompanive publike por edhe në dëm të vetë buxhetit të
konsoliduar të Kosovës.
Në kuptim të gjerë të fjalës, problemi i “kalorësit të lirë,” nuk mund të shihet ndaras nga
informaliteti ekonomik dhe veprimtaritë jo ligjore si evazioni fiskal, puna në të zezë etj.
Në këtë rrafsh çështja e drejtësisë dhe barazisë së të gjithë individëve para ligjit dhe konkurencës
vëhet në sprovë të madhe, ngase pjesa joformale e veprimtarive afariste dhe jo vetëm afariste në
vendin tonë është mbi 50% thotë BSPK në tryezat e debateve për informalitetin në vendin tonë,
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kurse të mirat publike janë mallra të cilat u ofrohen për konsum të gjithë subjektëve pa përjashtim,
pavarësisht nga kontributi i tyre.Një gjendje e tillë ka premisa për të vazhduar deri sa përfitimet
nga veprimet e “kalorësit të lirë” nuk ndëshkohen nga shteti. Dhe ndëshkimi duhet të jetë në masë
më të lartë se sa përfitimi pa pagesë i konsumit të të mirave publike, në të kundërtën suksesi nuk
do të jetë asnjëherë i garantuar.

3.5. ARSIMI SI E MIRË PUBLIKE – OFRIMI PRIVAT APO PUBLIK
Duke patur parasysh faktin se arsimi konsiderohet si një burim i rëndësishëm i ndryshimeve
shoqërore, sipas ekonomiksit të sektorit publik, ka teori që thonë se arsimi publik siguron
kapitalin njerëzor duke ngjallur ndërkohë edhe besimin në sistemin politik aktual.
Progresi teknik dhe teknologjik si faktor i rëndësishëm i cili determinon edhe rritjen ekonomike, i
detyrohet në fund të fundit vetë procesit arsimor dhe hulumtues. Në këtë kuptim:” përparimet e
njohurive dhe efiçienca mbahen si burimet kryesore dhe që theksojnë rolin e kërkimit, edukimit
dhe trajnimit si burime të rëndësishme të rritjes ekonomike.”32 Për këtë arsye arsimi paraqet një
nga zërat më të rëndësishëm buxhetor të të gjitha qeverive dhe nuk mund të sigurohet plotësisht
nga tregu i lirë për arsye të efiçiencës dhe drejtësisë shoqërore (jo të gjithë qytetarët do të mund të
dërgonin fëmijët në shkolla private). Në rastin e ofrimit të të mirës publike siç është arsimi ku
shteti është njëkohësisht edhe prodhues edhe ofrues i saj, drejtësia shoqërore vie në shprehje
plotësisht në kuptimin e mundësive të barabarta për të marrur (konsumuar) të mirat që shpërndan
arsimi si autput: diturinë, kulturën etj. për të gjithë qytetarët. Shembull tipik është shkollimi
parauniversitar që sigurohet falas dhe është obligativ. Mirëpo, përderisa për të mirat e pastërta
publike si mbrojtja kombëtare nuk mund të gjenden zëvendësues privat, për disa të mira tjera
publike si arsimi apo shëndetësia ofruesit privat në kushtet e një tregu konkurues mund të jenë në
funksion të ngritjes së mirëqenies shoqërore.

Figura 7. Shpenzimet e planifik. për arsim për vitin 2010
Burimi: MEF. “KASH. 2010-2012”Prishtinë, 2009, fq.65.
Në Kosovë shpenzimet për sistemin e arsimit poashtu kanë shënuar rritje të vazhdueshme.
Zëri i buxhetit të konsoliduar të Kosovës dedikuar arsimit arrin në 15.2% të shpenzimeve të
planifikuara për vitin 2010 nga shuma totale e buxhetit të shtetit.

________________________
32. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, “Makroekonomia”, Tiranë,2000, fq.256.
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Tabela 8.
Granti specifik i arsimit parauniversitar në Kosovë 2010-2012
Granti specifik i Arsimit

parametrat

Numri total i nxënësve
numri i normave të mësimdhënësve
Pagat e mësimdhënësve
Pushimi i lehonisë 10%
Numri i personelit administrativ
Pagat e administrates (+10%)
Numri i personelit ndihmës
Pagat e stafit ndihmës (+10%)
Mallëra për çdo nxënës
Total mallëra për Shkolla

273.60 €
242.00 €
130.00 €

1,239

Viti
2010

Viti
2011

Viti
2012

469139
24,016
78,900,870 €
2,650,128 €
1536
4,502,265 €
3800
6,805,777 €
11,026,521 €
1,325,000 €

469139
24,050
80,900,870 €
2,650,128 €
1536
4,502,265 €
3800
6,805,777 €
11,526,521 €
1,325,000 €

469139
24,100
81,900,870 €
2,650,128 €
1536
4,502,265 €
3800
6,805,777 €
13,526,521 €
1,325,000 €

Kapitalet
7.00 €
3,270,204 €
3,275,204 €
3,280,204 €
____________________________________________________________________________________
TOTAL
108,480,765€ 110,985,765€ 113,990,765 €
Mësimdhënësit jashtë listës së pagave
600,000 €
____________________________________________________________________________________
TOTAL GRANTI SPECIFIK I
ARSIMIT
109,080,765€ 110,985,765€ 113,990,765 €

Burimi: MEF. “ Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2010 – 2012,” Prishtinë, 2010, fq.30.
Nga të dhënat e tabelës 8, vërejmë se në tërësi shpenzimet operative dhe ato kapitale për vitin 2010
janë 109,080,765€ për arsimin parauniversitar që në raport me numrin e nxënësve prej 469139,
shpenzimet për kokë të nxënësit janë rreth 232.51€.
Ndërsa në nivel universitar shpenzimet operative dhe kapitale për MASHT dhe UP për vitin 2010
janë rreth 56,923,929€ (tab.9), që duke i vënë në raport me numrin e studentëve në të gjitha nivelet
( Baçellor, Master dhe Doktoratë) që janë rreth 31000 student, atëherë kemi rreth 1836.25€
shpenzime publike për kokë të studentit.
Tabela 9.
Propozimi për financim sipas Kornizës afatmesme të shpenzimeve 2009-2012
Sektori i buxhetit

2009

2010

2011

2012

Totali

MASHT dhe UP

56,254,004

56,923,929

61,081,806

63,650,743

181,656,478

Shpenzimet operative

18,471,005

18,932,780

19,406,100

19,891,252

58,230,132

Shpenzimet kapitale

37,782,999

37,991,149

41,675,706

43,759,491

123,426,346

Burimi: MEF. “ Korniza Afatmesme e Shpenzimeve 2010-2012” Prishtinë, 2010, fq.69.
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Përveç sektorit publik edhe sektori privat në Kosovë nuk mbetet prapa në ofrimin e procesit të
arsimit. Sipas një analize të bërë nga Instituti “ gap”në Prishtinë, deri në vitin 2007 në Kosovë
ishin të licencuara dhe funksiononin rreth 24 institucione të arsimit të lartë privat me mbi 18922
studentë. Vlera totale e paguar nga studentët për të ndjekur shkollimin në këto institucione private
në Kosovë ishte rreth 26.5 mil.€ 33, kurse pagesa për një vit studimi sillet nga 900€ deri 5150€ në
këto universitete dhe kolegje të arsimit të lartë privat.
Nëse bëjmë një përllogaritje të përafërt lidhur me shpenzimet për student në mesatare i bie që 26.5
mil.€ në raport me numrin e studentëve prej 18922, atëherë i bie që shpenzimet për kokë studenti
në arsimin privat të jenë rreth 1400€. 34
Nëse bëhet një analizë komparative në mes të shpenzimeve për arsimin e ofruar publik dhe
shpenzimeve të ofruesve privat, del se nuk ka shumë diferencë midis ofruesve publik dhe atyre
privat. Në këtë rast vërejmë që sektori publik avanson (krijon) shpenzime më të mëdha publike
prej 1836€, në raport me atë privat prej 1400€ për studentë. Mirëpo a janë rezultatet e arsimit
publik po aq të mëdha sa edhe shpenzimet publike në këtë sektor, si dhe në krahasim me sektorin
privat i cili ka shpenzime më të vogla për kokë studenti, si qëndron përformanca e këtyre
sektorëve? Dhe përgjigja në këto pyetje është e lidhur me kalueshmërinë e studentëve dhe normën
e të diplomuarve, pastaj me mundësinë e punësimit nga diplomat e fituara nga njëri apo sektori
tjetër i arsimit.
Mënyra e menaxhimit të sistemit publik të arsimit në raport me atë privat krijon edhe dallimet
midis këtyre dy sektorëve. Niveli i përformancës së sektorit publik të arsimit varet nga dy grupe
faktorësh:
Faktorët e brendshëm si: organizimin jo fuksional në punë, vlerësimi i përformancës, kontrolli i
brendshëm jo efektiv, byrokracia jo efikase universitare, komunikimi i dobët profesor-student,
mungesa e literaturës dhe literatura e vjetëruar e studimeve, kompatibiliteti i njohurive të kuadrit
mësimdhënës të UP-së në raport me shkencën moderne botërore, mungesa e prakticitetit të
njohurive teorike të studentëve, mungesa e kushteve përcjellëse për studim si kompjuterë dhe
hapësira të nevojshme studimi etj.
Ndër faktorë të jashtëm me ndikim në përformancën e arsimit në sektorin publik mund të
numërojmë: ndarjen e vogël të fondeve qeveritare për arsim dhe shkencë, plani i kurikulave
arsimore jo në harmoni me kërkesën e tregut dhe trendeve përspektive, interferimi politik apo
politizimi i tepërt i arsimit që reflektohet me zbehje të lirisë dhe autonomisë universitare,
komunikimi i dobët me rrethinën akademike, nepotizmi dhe interferimi në politikën e punësimit në
hapësirën universitare nga jashtë, mungesa e një politike qeveritare për përkrahjen e të talentuarëve
(studiusve të zellshëm), dhe në fund duke mos harruar edhe kontrollin jashtëm joefikas si të
cilësisë arsimore (Agjensia për Akreditim) ashtu edhe të financave publike të të gjitha strukturave
universitare nga ana e Auditorit gjeneral.

________________________
33. Nga Instituti “gap”,Pasqyrë e Arsimit të Lartë Privat në Kosovë, studim, Prishtinë, 2007, fq.13
34. Në këtë analizë kemi marrur shpenzimet edhe të MASHT-it dhe UP si zë i përbashkët, megjithëse në kohët e fundit
buxheti i UP-së është autonom dhe ka vijën e veçantë buxhetore në Thesar- MEF
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Dr.Arilnda Ymeraj ( 2009), duke bërë fjalë për këtë temë thekson se kondita e efiçiencës së
sistemit të arsimit publik sigurohet atëherë kur Raporti i Zëvëndësimit të Drejtëpërdrejtë është i
barabartë me Raportin e Transformimit të Drejtëpërdrejtë. Raporti i zëvendësimit të drejtpërdrejt
është pjesa në të cilën një individ është i gatshëm të këmbejë një mall privat me një mall publik,
ndërsa Raporti i transformimit të drejtpërdrejt është kur njësitë e një malli privat të cilat shoqëria
duhet të heqë dorë me qëllim që të prodhohet një njësi e mallit publik. Atëhere kur kërkesa e
shoqërisë për shërbimin publik barazohet me gadishmërinë e shoqërisë për të zëvëndësuar
shërbimin privat me publik, shërbimi publik ofrohet në mënyrë efiçente.
Në relacion me zhvillimet e arsimit të lartë privat në Kosovë, ku numri i studentëve në krahasim
me arsimin publik ka tendencë të rritjes, si dhe preferencat dhe gatishmëria që studentët të cilët
studiojnë në sektorin privat të zëvendësojnë atë sektor me atë publik nuk qëndron; sqaron dilemën
se cili sektor ofron efiçiencë më të lartë. Natyrisht pa dashur që të bëhen teprime; shekulli që jemi
duke jetuar ka kapur devizën e kohës sa i përket arsimit dhe rolit që ka ai në zhvillimet tjera
shoqërore. Në rrethanat e globalizmit, të një revolucioni permanent shkencoro-teknologjik, dija
është ajo e cila pëson devalvimin më të madh.
Prandaj qëndrimi ndaj studentit – bartësit kryesor të sfidës së zhvillimit dhe emancipimit shoqëror
ka evoluar pozitivisht në sektorin privat të arsimit të lartë në Kosovë.
Puna e qeverisë në vazhdimësi do të duhej të ishte që të monitoroj përformancën e sektorit privat
të arsimit si dhe të sektorit publik, duke krijuar kushte të barabarta për të gjithë ofruesit e sektorit
privat dhe atij publik në kuadër të një konkurence “fer” dhe pafuqi monopoli, gjithmonë duke vënë
në rend të parë interesin e objektit themelor të sistemit të arsimit- studentit të sotëm dhe bartësit të
ardhshëm të procesit të zhvillimit shoqëror dhe ekonomik.
Përvojat e fundit nga Shqipëria janë një shembull i mirë se si shteti mund të krijon kushte të
barabarta për arsimin në sektorët privat dhe publik. Qeveria shqiptare së fundi ka aprovuar një
skemë të re të ndarjes së fondeve si ndihmë universiteteve dhe studentëve.
"Katër do të jenë format e financimit. Nëpërmjet kuponit,bursave të ekselencës,bursave sociale ku
do të përfshihen studentët që vijnë nga shtresa sociale në nevojë si dhe nepërmjet kredive për
studentë",-tha Ministri M. Tafaj. Ndërsa universitet publike dhe private do të duhet të përcaktojnë
koston që duhet të paguajë cdo student brenda një viti dhe do të jetë vetë studenti ai që do të
vendosë se në cilin universitet do t'i vazhdojë studimet.
Ky projekt synon të ulë diferencen në mes arsimit publik dhe atij privat, si dhe të rrisë cilesine e
studenteve që do të zgjedhin për të studiuar në universitetet private. 35

__________________
35. Gazeta “Shekulli,”artikulli, Mbi reformën e kreditimit të arsimit universitar,Tiranë, datë 18/06/2010, fq.7.
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3.6. FAZAT E ADMINISTRIMIT EFIÇIENT TË TË MIRAVE PUBLIKE

Cikli i administrimit efiçient të të mirave publike përkon: me fazën e krijimit të të hyrave
buxhetore, pastaj faza e shpenzimeve publike dhe së fundi autputi: të mirat publike për shoqërinë.
Sistemi i mbrojtjes dhe sigurisë, sistemi ligjor, sistemi arsimor, sistemi shëndetësor, infrastruktura
e përgjithshme, mbrojtja e ambientit, shpërndarja e të ardhurave etj. janë të mira jo rivale dhe në
mënyrë të papërjashtueshme u shërbejnë konsumit të të gjithë qytetarëve.
Faza e shpërndarjes së të ardhurave në çdo shoqëri fillon me aplikimin e tatimeve ndaj subjekteve
tatimore dhe vazhdon me administrimin e tyre në buxhetin e shtetit prej nga bëhet një alokim i ri
(ridestinim ) i fondeve në bazë të planit buxhetor të përfshira si kërkesa buxhetore nga ana e
organizatave buxhetore në nivel qëndror dhe lokal apo edhe si prioritete qeverisëse për të mirat
publike për shoqërinë. Meqenëse më lart kemi analizuar politikën efiçiente tatimore si kusht të
domosdoshëm për ofrimin efiçient të të mirave publike, në vazhdim do të japim shpjegime më të
hollësishme mbi etapat e nevojshme të cilat duhet të sigurojnë administrim efiçient të shpenzimeve
publike si parakusht i sigurimit efiçient të të mirave publike.
Faza e planifikimit të buxhetit për shpenzime publike, faza e prokurimit për të mirat publike,
realizimi i shpenzimeve publike përmes thesarit qëndror dhe lokal pastaj mbikqyrja dhe kontrolli i
këtyre shpenzimeve publike, i brendshëm apo i jashtëm, janë pjesët më të rëndësishme të një
procesi nëpër të cilin kalon menaxhimi i fondeve publike nga të cilat varet tërë funksionimi
efiçient i sistemit shtetëror në kushtet e ekzistimit të burimeve mjaft të kufizura ekonomike.
Që të kemi një menaxhim efiçient të shpenzimeve për të mira publike duhet bërë :
1.
2.
3.
4.

Planifikim të buxhetit për shpenzimet publike (buxhetimin)
Shpenzimin eficient të fondeve publike (prokurimin)
Mbikqyrjen e shpenzimeve publike (kontrollin) dhe
Përmirësimin e vazhdueshëm të administrimit të efiçiencës

Më tutje do të vërejmë se përmbushja me efiçiencë e këtyre fazave të administrimit të parasë
publike garanton edhe një efiçiencë të shpenzimeve publike në interes të ngritjes së mirëqenies
individuale dhe asaj shoqërore.
Mirëpo nuk duhet harruar se në të gjitha etapat e administrimit të parasë publike,36 rol thelbësor
luan edhe menaxhimi me burimet njerëzore, faktor ky i cili pasqyron kompetencën e administratës
publike në kryerjen e obligimeve rutinore por njëkohësisht paraqet edhe përfomancën e qeverisë
përballë qytetarëve të vendit.

___________________________
36. Sipas Ligjit mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe përgjegjësitë neni 2; " paratë publike" do të thotë paratë
ose pasurinë financiare të cilat pranohen, janë nën përkujdesjen, mbahen në mirëbesim ose janë nën kontrollin e një (i)
organizatë buxhetore, autoriteti publik ose ndërmarrje të kontrolluar publike, ose (ii) personi për ose në emër të cilësdo
nga të sipër cekurat. Termi "para ose mjete financiare" i përmendur më sipër përfshin, por nuk kufizohet, paratë e
gatshme, monedhat, barasvlerë të parave të gatshme, çeqe, note, bonde, instrumente financiare me likuiditet të lartë
dhe pasuri të luajtshme financiare me likuiditet të lartë (sikur që janë gurët e çmuar ose gjysmë të çmuar ose shufrat e
metaleve të çmuara).
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3.6.1. PLANIFIKIMI I BUXHETIT PËR SHPENZIME PUBLIKE
Procesi gjatë të cilit në mënyrë specifike demostrohet se çka duhet të bëhet, kur duhet të bëhet dhe
cilat burime janë të domosdoshme për arritjen e rezultateve të caktuara paraqet planifikimin si
fazë e rëndësishme në menaxhimin kualitativ të parasë publike dhe me këtë edhe të të mirave
publike për shoqërinë.
Në këtë kontekst në literaturën e menaxhmentit bashkohor numërohen katër arsye bazë të procesit
të planifikimit dhe atë:37
1. Eliminimi apo zvogëlimi i paqartësisë në procese dhe rezultate
2. Përmirësimi efiçient i operacioneve
3. Njohja më e mirë e qëllimeve, dhe
4. Ofrimi i një baze për punë të vëzhgimit dhe kontrollimit.
Në këtë rrafsh rëndësia e planifikimit është mjaft e madhe ngase ndër tetë problemet më të
frekuentuara gjatë menaxhimit të projekteve është edhe planifikimi i pamjaftueshëm që merr
pjesë me 56% të shkaqeve të problemeve menaxhuese.
Buxheti shtetëror paraqet planin ekonomik të të hyrave dhe shpenzimeve shtetërore për një
periudhë një vjeçare.” Buxheti i qeverisë është mishërim i autorizimit ligjor nga dega legjislative
në planin e shpenzimeve të vendit për vitin fiskal. Shuma e ndarë buxhetore duhet të varet nga të
hyrat që janë në dispozicion. Buxheti duhet të jetë një vegël e menaxhmentit për caktimin e
prioriteteve dhe për alokimin e resurseve financiare, si dhe për arritjen, kontrollimin dhe
monitorimin e tyre, për të siguruar që ato i plotësojnë objektivat e deklaruara nga Qeveria” 38
Buxheti është rruga primare për të përputhur shpenzimet me burimet, është shprehje konkrete e
politikës fiskale të qeverisë së caktuar.
Sipas udhëzuesit të procesit të planifikimit buxhetor, planifikimi dhe buxhetimi janë të lidhura në
mënyrë të pandashme, përmes të cilit bëhet identifikimi i resurseve të përgjithshme që duhet
mobilizuar (bashkë edhe me ndihmat nga donatorët), strategjinë që duhet për të hyrë në borgj,
prioritetet shpenzuese, vendimet rreth përdorimit të burimeve financiare dhe së fundi alokimet
financiare për njësitë operacionale në nivel qëndror dhe lokal.
Buxhetimi qeveritar dallon nga buxhetimi në sektorin privat në tri fusha kryesore:
• Buxhetet qeveritare nuk kanë të bëjnë vetëm me menaxhimin e aktiviteteve të Qeverisë; ato janë
njëkohësisht vegla të menaxhimit ekonomik nacional;
• Buxhetet nuk janë gjithherë të lidhura drejtpërdrejt me grumbullimin e të hyrave; dhe
• Buxheti është autorizim ligjor për të shpenzuar, me kufijtë që nuk mund të kalohen pa autorizimet
përkatëse nga Parlamenti.
Qasja ndaj procesit të buxhetimit qeveritar mund të jetë:
a) Buxhetimi nga poshtë - lart dhe
b) Buxhetimi nga lart – poshtë
a) Buxhetimi nga poshtë – lartë.- paraqet qasjen e tillë të ndërtimit të buxhetit ku nga organizatat
e ndryshme buxhetore duke filluar nga niveli lokal, bëhet vlerësimi i nevojave
shpenzuese,paraqiten kërkesat për buxhet, krahasohen me burimet potenciale financiare dhe pastaj
qeveria përcakton prioritetet duke sjellur kërkesat brenda kufijve të burimeve.
__________________________
37. Dr. Edmond Hajrizi, “Menaxhimi i Projektit”, UBT, Prishtinë, 2009, fq.53.
38. MEF, “Udhëzuesi për procesin dhe planifikimin e buxhetit të Kosovës”, Prishtinë,2008, fq.5.
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b)Buxhetimi nga lartë – poshtë.-paraqet qasjen sipas së cilës burimet e vlerësuara në dispozicion
në pajtim me prioritetet për shpenzime alokohen (ndahen) për organizatat buxhetore prej nga
pastaj fillon buxhetimi duke u bazuar në këto burime potenciale financiare.
Aktualisht procesi buxhetor në Kosovë – sikur shumë qeveri të tjera – i shfrytëzon të dyja llojet e
buxhetimit.Organizatat buxhetore duhet të përgatisin buxhetet e tyre në bazën nga poshtë-lart, por
janë të lidhura me kufirin buxhetor nga lart-poshtë
Dy prej qasjeve kryesore alternative ndaj procesit tradicional nga lart-poshtë janë:39
• Sistemi i buxhetimit me planifikim të programeve (SBPP);
• Buxhetimi me bazë zero (BBZ) .
• Sistemi i Buxhetimit me Planifikim të Programeve (SBPP).
Bën identifikimin e objektivave qeveritare, efektin e programeve në objektivat dhe siguron
kornizën racionale për përzgjedhjen e atyre programeve që janë më meritore për objektivat
qeveritare.
Sipas këtij sistemi buxhetimi realizohet duke analizuar aktivitetet e pritshme të qeverisë ku secili
program shpenzues ka koston dhe përfitimet e mundshme, duke përdorur metoda të llogaritjeve të
investimeve publike si analiza costo–përfitim, pastaj nga analiza e fizibilitetit derivohet alternativa
më e mirë investuese duke e kualifikuar një projekt si të pranueshëm.
Meqenëse shprehja në tregues të matshëm të aktiviteteve (programeve) qeveritare nuk shihet
(konsidorehet) si punë e lehtë në praktikë, shumë qeveri (sidomos qeveritë e deritanishme
kosovare) nuk e shohin si përgjigje të vetme për menaxhimin e financave qeveritare.
• Buxhetimi me Bazë Zero (BBZ)
Buxhetimi me bazë zero është gjithashtu një qasje gjithëpërfshirëse ndaj buxhetit. Ai kërkon
identifikimin e aktiviteteve dhe objektivave të Qeverisë dhe shndërrimin e tyre në seri të ”pakove
për vendime”. Shuma e pakove të vendimeve përbën buxhetin e Organizatës Buxhetore apo
buxhetin e Qeverisë. Nuk ka një garanci automatike për pranimin e ndonjë niveli specifik të
financimit për programet apo organizatat specifike, dhe nga kjo rrjedh shprehja, ”me bazë zero”
secila kërkesë buxhetore niset nga niveli zero i financimit. Secila pako e vendimeve është
program nën kontrollin e një menaxheri, me efekte dhe objektiva të definuara dhe të matshme.
Një përparësi e BBZ-së është që i shtyn menaxherët e programeve dhe agjencitë implementuese të
bëjnë rishikimin e vazhdueshëm të programeve të tyre dhe rezultatit të programeve, si dhe për të
siguruar që programet mbesin efektive dhe në pajtueshmëri me prioritetet nacionale/organizative.
Kjo mund të lehtësojë vendimmarrjen (veçmas sa u përket vendimeve lidhur me ruajtjen e
programeve apo nivelit të resurseve për programet).
Sidoqoftë, mangësitë e BBZ-së janë që mjaft shpesh rezulton në ripohimin e status quosë
(zakonisht për shkak se kjo status quo tregon rezultate pozitive, apo për shkak se realitetet politike
e bëjnë të vështirë bërjen e ndryshimeve të thella), prandaj edhe nuk është përgjigjja e vetme për
nevojat qeveritare të buxhetimit.
Në tabelën vijuese është paraqitur skica e përgatitjes së buxhetit nëpër faza, që ndiqet nga shumë
qeveri, përfshirë këtu edhe Kosovën.
_______________________
39. MEF, “Udhëzues për procesin dhe planifikimin e Buxhetit të Kosovës”, Prishtinë,2008, fq.6.
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Tabela 10.
Fazat e përgatitjes së buxhetit nacional
Faza

1

2

Titulli

Faza e caktimit të prioriteteve

Rishikimi i Kornizës
makroekonomike dhe fiskale

Përcaktimi i të hyrave të
përgjithshme në dispozicion
3

4

Deklarimi i prioriteteve
nacionale

5

Dërgimi i Qarkores
Buxhetore në secilën
organizatë buxhetore

6

Organizatat buxhetore
bëjnë dorëzimin e kërkesave
buxhetore

Përmbledhje e shkurtër
Qeveria duhet të përcaktojë politikën e gjerë
afatmesme dhe prioritetet për shpenzime, që
bazohen në prioritetet sociale, ekonomike e
zhvillimore të saj. Këto mund të jenë pjesë e një
dokumenti si Strategjia dhe Plani Zhvillimor i
Kosovës (SPZhK)
Analiza teknike e Kornizës makroekonomike dhe
socioekonomike të tanishme dhe asaj të mundshme
në të ardhmen, për periudhën buxhetore (KASh).
Kjo merr parasysh edhe procesin e rishikimit të
buxhetit (ribalancimin) që zhvillohet në mes të
vitit.
Pjesërisht në bazë të fazës 2 dhe pjesërisht në bazë
të diskutimeve të hollësishme me donatorët dhe
agjencitë e të hyrave, përcaktohet kufiri i
përgjithshëm i shpenzimeve për ciklin buxhetor.

Bazuar në fazën 1 dhe 3, planet shpenzuese dhe
politika e përgjithshme afatmesme e Qeverisë
merren parasysh nga Kabineti dhe përdoren si bazë
për buxhetin vjetor, si dhe përfshihen në KASh.
Gjatë vitit nga MEF-i secilës organizatë buxhetore
i dërgohet seria e qarkoreve buxhetore në të cilat
tregohen në hollësi politikat që do të ndiqen,
kriteret procedurale që do të përdoren dhe
kalendari kohor që do të ndiqet në përgatitjen e
kërkesave të tyre; kufiri të cilit duhet t’i
përmbahen dhe formati që do të përdoret për
parashtrimet e tyre.
Bazuar në planet e tyre dhe në Qarkoren
Buxhetore, secila organizatë buxhetore që është
përgjegjëse për buxhetin e saj, duhet të bëjë
hartimin e kërkesës së saj në përputhje me
udhëzimet e MEF-it. Kërkesat duhet t’i
shfrytëzojnë rezultatet e monitorimit të
programeve dhe aktiviteteve të vlerësimit që janë
zhvilluar.
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Rishikimi dhe dëgjimet
buxhetore në mes të MEF-it
dhe organizatave
buxhetore;shqyrtimi nga
Kabineti dhe vendimet

Nëse, ashtu si do të ngjajë zakonisht, parashtrimet
e organizatave buxhetore i tejkalojnë shumat që
janë në dispozicion, do të ketë diskutime për
zgjidhjen e kësaj çështjeje. MEF-i do të ketë një
shumë të vogël të fondeve shtesë që mund t’i lirojë
nëse ministria ofron arsyetime të duhura. Nëse
janë të nevojshme shkurtimet, ato duhet të jenë
“reale” (p.sh. shkurtimi i një shërbimi; mbyllja e
një zyre) dhe jo vetëm të bëhet alokimi i resurseve
joadekuate për të gjitha aktivitetet e
propozuara. MEF-i bën rekomandimet lidhur me
kërkesat e Kabinetit, i cili i rishikon ato dhe i
dorëzon kërkesën gjithëpërfshirëse Kuvendit.

Procesi i ndarjes së buxhetit
(Faza e vendimeve)

Bazuar në rezultatet e fazës 7, përcaktohen ndarjet
buxhetore të propozuara për secilën organizatë nga
Kuvendi. Rezultatet e rishikimit në gjashtëmujor
përfshihen në ndarjet buxhetore të propozuara.

9

Hartimi i buxhetit final dhe
Ligjit vjetor të buxhetit

Bëhet hartimi i buxhetit final dhe ligjit vjetor të
buxhetit.Ky është ligji vjetor i ndarjeve buxhetore.
Ligji vjetor i buxhetit dorëzohet në Kuvend të
Parlamentit

10

Propozim- buxheti
dorëzohet në Kuvend të
Parlamentit
Buxheti aprovohet nga
Parlamenti

Ligji i buxhetit, në formën e tij origjinale, apo me
ndryshimet përkatëse, shndërrohet në ligj.

Buxheti publikohet dhe
organizatat buxhetore
informohen për ndarjet
buxhetore individuale për
vitin e dhënë.

Buxheti publikohet. Do të duhej të ishte i
arritshëm lehtë për publikun përmes nxjerrjes së
Librit të buxhetit vjetor dhe të vendoset në web
faqen e MEF-it.

7

8

11

12

Burimi: MEF.”Udhëzues për procesin dhe planifikimin e Buxhetit të Kosovës,” Prishtinë, 2008,
fq.12.

Planifikimi strategjik i buxhetit ka të bëjë me procesin gjatë të cilit institucionit të caktuar i jep
drejtim përpara duke u fokusuar në çështje më të mëdha si :
Pse ekziston një institucion, cili është misioni i tij?
Çfarë strategjie do të përdoret për të realizuar misionin e tij?
Çfarë presin qytetarët nga misioni i tillë?
Si do ta masë përformancën e vet? Dhe
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Si do t’i përdorë këto informata për të bërë përmirësime në të ardhmen? 40
Planifikimi strategjik është dhe duhet të jetë proces gjithëpërfshirës duke filluar nga menaxhmenti
i lartë, por duke mos anashkaluar as të punësuarit dhe palët tjera të interesuara, me qëllim të
sqarimit të prioriteteve të zhvillimit dhe objektivave të përbashkëta. Në këtë kontekst institucionet
publike të cilat arrijnë të zhvillojnë plane strategjike për të ardhmën duke u larguar nga kornizat
afatshkurëra të veprimit, arrijnë të krijojnë përformancë më të lartë në punë dhe rezultate.
Buxheti i konsoliduar i Kosovës përbëhen nga dy pjesë kryesore dhe atë:
a) Buxheti për shpenzime operative dhe
b) Buxheti për investime kapitale.
Buxheti operativ është i dedikuar për mbulimin e shpenzimeve operative të Organizatave
Buxhetore dhe përbëhet nga këto kategori:
• Pagat dhe meditjet
• Mallrat dhe shërbimet
• Komunalitë dhe
• Subvencionet dhe transferet
Përgjithësisht kategoria e pagave dhe meditjeve si dhe ajo e mallrave dhe shërbimeve është e
dedikuar që të siguroj funksionalitetin e të gjitha organizatave buxhetore, apo thënë ndryshe të bëjë
të mundur shtetit, (tab.11).
Tabela 11.
Rrogat & pagat e paguara sipas kategorive ekonomike deri në qërshor 2010
Kodi
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170

Përshkrimi
Rrogat mujore me orar te plotë
Meditje me orar të shkurtuar
Meditjet e delegateve dhe komisionet
Punetoret me kontrate (jo ne listen e
pagave)
Tatimi i ndalur ne te ardhurat personale
Kontributi pensional - punetori
Kontributi pensional - punedhenesi
Totali:

2010
Euro
127,461,391
56,281
40,393

2009
Euro
105,753,454
3,877,999
1,008,551

Rritje/zvogëlim
në %
21%
-99%
-96%

134,504
5,412,922
6,989,284
7,051,484
147,146,259

123,267
4,088,456
6,021,562
6,094,535
126,967,824

9%
32%
16%
16%
16%

Burimi : MEF “ Raporte dhe pasqyra financiare,” Prishtinë, 2010, fq.19.
Nga kategoria e pagave dhe meditjeve vërejmë se në gjysmën e vitit 2010 kishte rreth 16% rritje të
shpenzimeve për këtë kategori në krahasim me vitin paraprak. Ndërsa kjo rritje ka ardhur kryesisht
nga rritja e shpenzimeve për kategorinë e rrogave mujore me orar të plotë, prej nga pastaj është
rritur edhe tatimi nga të ardhurat dhe kontributet. Nëse shtrohet pyetja se sa ka ndikuar kjo rritje e
shpenzimeve për paga në rritjen e përformancës qeveritare në të gjitha nivelet, atëherë duke pasur
parasysh faktin se kemi të bëjmë edhe me faktin e ngritjes së kapaciteteve të reja shtetformuese si
ministri të reja etj. rrjedhimisht janë të arsyeshme.
__________________
40. MEF, “Programi i trajnimit dhe certifikimit në menaxhimin e financave publike”, Nëntor 2009, Prishtinë, fq.33.
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Tabela 12.
Mallrat & shërbimet e paguara sipas kategorive ekon. deri në qërshor 2010
2010
2009
Rritje/zvogëlim
Kodi

Pershkrimi

Euro

Euro

në %

1310
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1395
1400
1410
1420
1430
1440
1450

Shpenzimet e udhëtimit
Shërbimet e telekomunikimit
Sherbimet kontraktuese
Blerjet e mobiljeve dhe paisjeve nen 1000€
Shpenzimet tjera
Derivatet dhe lendet djegese
Avans
Sherbimet financiare
Sherbimet e regjistrim& sigurimeve
Mirëmbajtja
Qiraja
Shpenzimet e marketingut
Shpenzimet e perfaqesimit
Shpenzimet-vendimet e gjykatave
Tatimi
Totali:

2,953,637
1,625,913
10,019,270
1,986,927
18,165,039
8,196,643
1,095,322
66,979
1,282,049
12,123,924
3,090,287
1,587,245
1,164,520
683,266
1,598
64,042,619

1,986,096
1,618,243
10,642,012
1,646,129
12,923,676
8,021,728
2,861,788
49,906
1,358,585
8,323,970
2,338,248
2,504,297
899,699
6,967
0
55,181,344

49%
0%
-6%
21%
41%
2%
-62%
34%
-6%
46%
32%
-37%
29%
9704%
0%
16%

Burimi : MEF “ Raporte dhe pasqyra financiare,” Prishtinë, 2010, f.19.
Ndërsa edhe kategoria e mallrave dhe shërbimeve janë rritur në krahasim me vitin paraprak gjë që
në disa raste lidhet me ngritjen e kapaciteteve shtetërore, mirëpo bie në sy zvogëlimi i
shpenzimeve për avanse të ndryshme gjatë vitit 2010 në krahasim me vitin 2009 e cila kategori
duhet të vëhet mirë nën kontroll pasi që paraqet potencial të abuzimit me paranë publike e me këtë
edhe duke ushtruar ndikim në aftësinë financuese të qeverisë së Kosovës.
Tabela 13.
Pagesat për shërbimet komunale deri në qërshor 2010
Kodi

Përshkrimi

2010
Euro

2009
Euro

Rritje/zvogëlim
në %

13210
13220
13230
13240
13250
13260

Rryma
Uji
Mbeturinat
Ngrohja qëndrore
Shpenzimet telefonike
Pagesa-vendimet gjyqësore

4,972,062
1,281,416
838,953
942,317
1,036,327
8,293

4,388,565
1,234,257
929,698
1,276,011
1,079,491
32,871

13%
4%
-10%
-26%
-4%
-75%

Totali:

9,079,368

8,940,893

16%

Burimi: MEF. “ Raporte dhe pasqyra financiare,”- Prishtinë, 2010, fq.20.
Kategoria e komunalive (tab.13), është e destinuar që të siguroj shërbimet komunale për
mbledhjen e mbeturinave nëpër të gjitha institucionet shtetërore si në nivel qëndror ashtu edhe në
atë lokal duke përfshirë edhe shkollat, institucionet shëndetësore.
Kjo kategori në vete përmban shpenzimet për pastrimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve të qytetit, por
edhe të shpenzimeve të ujit , të shpenzimeve të energjis elektrike dhe shpenzimeve të telefonit.
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Pa-përjashtueshmëria në konsum dhe jo rivaliteti si dy komponentet më bazike të përcaktimit të
karakterit të të mirës publike në formë të pastër të manifestimit i hasim tek pastrimi i rrugëve të
qytetit duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e tyre, si dhe ndriçimin publik të qytetit.
Aktualisht grumbullimin e mbeturinave dhe pastrimin të rrugëve e bëjnë kompanitë publike të cilat
në kushtet aktuale nuk rezultojnë efektive, kjo për faktin edhe të mungesës së një tregu
konkurencial cili do të krijonte efikasitet në industrinë e mbledhjes dhe të trajtimit të mbeturinave
në mbarë vendin tonë. Mungesa e një strategjie për menagjimin e mbeturinave që mbretëron në
Kosovë, ka bërë që në të gjitha nivelet të përballemi me rritje të efekteve eksterne negative si
ndotja e ambientit dhe ulja e mirëqenies shoqërore. Hartimi i politikave bashkëkohore të
menaxhimit të mbeturinave bazuar në riciklimin e tyre duke krijuar konkurencë të lirë të
sanksionuara me norma ligjore me orientim evropian janë alternativa bazë për dalje nga situata e
rëndë ambientale.
Tabela 14.
Pagesat për subvencione dhe transfere deri në qërshor 2010
Kodi

Përshkrimi

21110

Subvencione per entitete publike
subv.
per
entitete
publike
kulturore(teater-bibl.)
subvencione per entitete jo publike
Transfere per qeveri tjera
Pagesat per perfituesit individual
Pensionet baze
Pensionet per personat me aftesi te
kufizuara
pensionet e ndihmes sociale
Pensionet e TMK-se
Pagesat per invalidet e luftes
Pagesat e familjareve te rene ne lufte
Pensionet e perkohshme te Trepçes
Pagesa-vendimi gjyqesore
Totali:

21120
21200
22100
22200
22210
22220
22230
22235
22260
22280
22290
22300

2010
Euro

2009
Euro

Rritje/zvogëlim
në %

18,048,931

43,545,353

-59%

1,277,728
5,490,653
95,760
3,818,734
48,776,921

1,524,217
5,110,540
0
1,896,782
43,908,870

-16%
7%
0%
101%
11%

5,704,628
14,415,466
419,165
11,641,356
30,569
1,241,953
112,602
111,074,466

5,722,269
14,162,944
52,986
9,410,681
19,461
1,326,550
0
126,680,653

0%
2%
691%
24%
57%
-6%
0%
-12%

Burimi: MEF.“ Raporte dhe pasqyra financiare,” – Prishtinë, 2010, fq.20.
Ndërsa kategoria e fundit e buxhetit operativ është për subvencione dhe transfere të cilat kryesisht
kanë të bëjnë me ofrimin e ndihmave qoftë të përfituesve privat si bie fjala mjetet financiare nga
Ministria e Mirëqenies Sociale dedikuar shfrytëzuesve të ndihmave sociale, kategorisë së
pensionistëve të ndryshëm pastaj ndihmat direkte organizatave tjera publike; si KEK-t apo
Ngrohtores së qytetit etj. të cilat në një mënyrë paraqesin rishpërndarje të të ardhurave në nivel
kombëtar por edhe të mira publike për shoqërinë.
Sistemi për menaxhimin e të dhënave buxhetore i njohur shkurt si BDMS, është sistem që ofron
mundësinë për përpilim të buxhetit sipas programeve dhe nën-programeve për të gjitha kategoritë
ekonomike. BDMS. paraqet mekanizmin përmes të cilit OB-re e dorëzon buxhetin operativ në
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instancën më të lartë buxhetore, respektivisht në Departamentin e Buxhetit të MEF –it për
procedim dhe harmonizim të mëtejmë.
Buxheti kapital përgjithësisht përfshin ato investime të cilat janë të shtrenjëta, të qëndrueshme
dhe të mëdha të cilat mbesin në përdorim apo shërbim për disa vite si infrastruktura rrugore,
kanalizime, ujësjellësa, ura, ndërtime të objekteve të ndryshme, sisteme komjuterike, etj të cilat
janë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të rritjes së mirëqenies së tërë shoqërisë.
Kategoria e shpenzimeve kapitale paraqet zërin më të qëndrueshëm buxhetor i cili direkt
influencon mirëqenien e përgjithshme të qytetarëve si dhe kthimin e kontributeve të tatimpaguesve në trajtë të këtyre investimeve publike duke marrur formën e të mirave publike si në
tabelën në vijim.

Tabela 15.
Investimet Kapitale në Kosovë deri në qërshor 2010
Kodi

Pershkrimi

3110
3120
3130
3140
3150

Ndërtesat
Ndërtimi i rrugëve
Kanalizimi
Ujësjellësi
Furnizimi me rrymë, transmisioni&gjenerimi
Paisjet
teknike
informative
(sisteme
vl.>1000€)
Automjete transporti
Makineria
Kapital tjetër
Toka
Pasuritë e paprekshme
Transfere kapitale- entitete publike
Transfere kapitale- entitete jo publike
Pagesa - vendime gjyqësore
Totali:

3160
3170
3180
3190
3210
3220
3310
3320
3400

2010
Euro

2009
Euro

Rritje/zvogëlim
në %

11,870,793
78,607,358
0
0
307,686

30,731,062
33,128,638
1,147,651
668,153
116,117

-61%
137%
0%
0%
165%

2,666,152
1,273,623
27,773
10,789,049
261,228
340,514
3,173,926
326,838
190,959
109,835,899

3,275,707
785,765
809,512
5,726,278
278,084
0
542,919
0
2,150,852
79,360,738

-19%
62%
-97%
88%
-6%
0%
485%
0%
0%
38%

Burimi: MEF. “ Raporte dhe pasqyra financiare” - Prishtinë, 2010, fq.21.
Nga pasqyra e lartëshënuar vërejmë se investimet kapitale të cilat mund të quhen si të mira të
pastëra publike janë investimet në ndërtimin e rrugëve, ujësjellësit, kanalizimet por edhe transferet
kapitale si për entitete publike ashtu edhe për ato jo publike, pasi që plotësojnë në masën më të
madhe kushtin për pa-përjashtueshmërinë në konsum të individëve si dhe jo rivalitetin.
Procesi i buxhetimit në Kosovë mbështetet nga disa burime SIM. :
- Sistemi i menaxhimit të Zhvillimit të Buxhetit i njohur shkurt si BDMS.
- Programi i Investimeve publike, shkurt PIP. si dhe
- Sistemi “FreeBalance , FB.
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Përderisa për sistemin “BDMS” veç kemi cekur më lartë disa kuptime, atëherë do të fokusohemi
në vazhdim mbi Programin e Investimeve Publike (PIP) si dhe disa trajtime mbi sistemin e
FreeBalance si pjesë të rëndësishme të departamentit të thesarit në MEF. në Prishtinë.
Sistemi FreeBalance – menaxhohet nga Departamenti i Thesarit qëndror në kuadër të MEF-it dhe
pasqyron tërë llogaritarinë e buxhetit të konsoliduar të Kosovës.
Udhëheqja dhe përgjegjësitë kryesore të departamentit të Thesarit janë paraqitur në Ligjin
për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë Nr. 03/L-48. Këto përgjegjësi janë:41
• Menaxhimin e fondit të konsoliduar të Kosovës,
• Menaxhimin e llogarive bankare,
• Menaxhimi i borxheve publike
• Themelimin dhe mirëmbajtjen e regjistrave kontabël,
• Përgatitjen e pasqyrave financiare të konsoliduara,
• Zhvillimi i rregullave financiare për Buxhetin e Konsoliduar të Kosovës (BKK),
• Menaxhimin e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Financave të Kosovës (SIMFK).
• Ndarja e informatave mbi llogarit financiare të të gjitha organizatave buxhetore me
Auditorin e Përgjithshëm për qëllime auditimi.
Programi i Investimeve Publike (PIP)- është pjesë e sistemit buxhetor që përqëndrohet në
investimet kapitale dhe që ka për qëllim të sigurojë që për këto lloje të shpenzimeve OB. të
përmbushin obligimet e tyre.42 Mekanizmi i PIP ka qenë i themeluar që nga viti 2005.
Në këtë mënyrë të gjitha OB, përgatisin analiza të hollësishme të projekteve të tyre kapitale të
propozuara para njësisë së buxhetit qëndror të Kosovës duke i futur në sistemin e formalizuar të
PIP të gjitha shënimet si arsyeshmërinë e projekteve, koston e tyre, afatet e fillimit dhe të mbarimit
të projekteve, menaxherët e projekteve, financuesit etj.
Propozimet për investime të hartuara edhe nga komunat të cilat e aplikojnë sistemin e PIP dhe që
kanë të bëjnë me të mira publike (investimet në infrastrukturë), nga zyrtarët përgjegjës komunalë
mësohet se nuk aplikojnë ndonjë analizë ekonomike e cila do të tregonte kostot dhe përfitimet e
projekteve.43
Pasqyra e shpenzimeve buxhetore nga Fondi i konsoliduar i Kosovës për periudhën janar-qërshor
të vitit 2010 tregon pagesat për kategoritë funksionale dhe ekonomike të bëra për të mirat publike
në mënyrë kumulative pa pjesëmarrjen e donacioneve të jashtme.
Nga kjo pasqyrë bie në sy fakti që vendi ynë nuk ka shpenzime të theksuara për mbrojtjen
kombëtare si e mirë e pastër publike pasi që kategoria e tillë ende mbulohet nga trupat e Aleancës
Veri-Atlantike (sidomos siguria e jashtme). Ndryshe, zërat buxhetorë lidhur me mbrojtjen
kombëtare në shumicën e vendeve të botës zënë një vend të theksuar në planifikimet buxhetore.

______________________________
41. MEF, “Plani i Punës 2010-2013”, Departamenti i Thesarit, Prishtinë, 2009, fq.3.
42. Nga MEF, “Programi i trajnimit dhe certifikimit në menaxhimin e financave publike”, Prishtinë, 2009,f.46,
43. KK.Malishevë, sektori i planifikimit të investimeve publike, (PIP). Malishevë, 2010, ku potencohet se e
ashtuquajtura “CBA”(cost-benefit-analyse), nuk përdoret më në procedurat e Programit të Investimeve Publike.
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Tabela 16.
Klasifikimi ekonomik i pagesave të Buxhetit të Kosovës deri në qërshor 2010
Klasifikimi Funksional

Rrogat
dhe

Mallrat
dhe

Shpenzimet
komunale

Subvencionet
dhe

Shpenzimet
kapitale

meditjet

sherbimet

Sherbimet e pergjithshme
publike

21.41

19.53

2.45

19.3

22.31

85

Mbrojtja

4.14

2.07

0.17

0

0.25

6.62

Rendi dhe siguria publike

29.29

9.38

1.28

0.17

2.21

42.33

Çështjet Ekonomike

3.62

9.33

0.36

12.23

76.18

101.73

0.27

0.26

0.04

0

0.29

0.86

1.92

0.56

0.15

0

3.78

6.41

26.3

13.84

2.34

2.17

1.56

46.22

1.33

0.28

0.07

2.13

1.24

5.06

Arsimi

57.67

8.05

2.13

1.08

2.01

70.95

Mbrojtja sociale

1.2

0.73

0.1

73.98

0.01

76.01

Mbrojtja e mjedisit
Çështjet e banimit
komunitetit

dhe

Shëndetësia
Rekreacioni,
Religjioni

dhe

kultura

transferet

Totali

TOTALI

147.2
64.03
9.09
111.1
109.84
Shenim: Këtu nuk është përfshirë huaja e KEK-ut prej 14.80 mil.€ dhe borgji i jashtëm prej 10.25mil. €

441.18

Burimi: MEF, “Raporti gjashtmujor i buxhetit të Kosovës,” Prishtinë, 2010 , fq. 16.
Të shohim tani në paraqitje grafike shpenzimet sipas klasifikimit funksional të shprehura në
përqindje për të gjitha shpenzimet publike deri në qërshor 2010
Figura 8.
Shpenzimet sipas klasifikimit funksional deri në qërshor 2010

Mbrojtja sociale
17%
Rekreacioni,
kultura dhe
Religjioni
1%

Sherbimet e
pergjithshme
publike
19%
Mbrojtja
2%

Arsimi
16%
Shëndtetësia
10%
Çështjet e
banimit dhe
komunitetit
1%

Rendi dhe
siguria publike
10%
Mbrojtja e
mjedisit
0%
Çështjet
Ekonomike
24%

Burimi: MEF, “Raporti gjashtmujor i buxhetit të Kosovës”, Prishtinë, 2010, fq.16.
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Sipas paraqitjeve grafike të shpenzimeve buxhetore për pjesën e parë të vitit vërehet se zërat më
me ndikim në buxhetin e Kosovës janë çështjet ekonomike ku bëjnë pjesë investimet në fushën
ekonomike dhe kapitale me 24%, pastaj edhe zërat buxhetorë që lidhen me shërbimet publike që
janë në funksion të sigurimit të funksionalitetit të shtetit në të gjitha nivelet me 22% të
shpenzimeve buxhetore, pastaj Mbrojtja sociale me kategorinë e subvencioneve dhe transfereve
me rreth 17%, Arsimi me 16%, Shëndetësia respektivisht me 10% duke u pasuar nga shpenzimet
për Rendin publik dhe sigurinë me 10%, janë kategoritë të cilat përbëjnë shpenzimet dhe
investimet për të mirat publike në Kosovë aktualisht, (fig.8).
Çështje për brengosje dhe që lejon shumë për të dëshiruar mbeten fushat si shëndetësia ku buxheti
i shpenzuar është jo i mjaftueshëm për të siguruar direkt një nivel më të lartë të mirëqenies
shoqërore, pastaj me radhë çështja e mbrojtjes së mjedisit që përbën kuotën më të ulët të ndarjes
dhe shpenzimit të buxhetit dhe që hynë në kategorinë e të mirave publike por që nuk përbën fare
një sfidë për qeverinë dhe programin e saj. Menaxhimi me mbeturinat, mbrojtja e ujërave, tokës
dhe e ajrit, ruajtja dhe kultivimi i hapësirave të blerta, ndikojnë direkt edhe në nivelin e mirëqenies
dhe aktualisht këto paraqesin eksternalitete negative, që sipas të dhënave buxhetore, nuk përbëjnë
ndonjë prioritet qeverisës dhe vendimmarrës në Kosovë.
Figura 9.
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik deri në qërshor 2010

Shpenzimet
kapitale
25%

Subvencionet
dhe transferet
25%

Rrogat dhe
meditjet
33%

Shpenzimet
kumunale
2%

Mallrat dhe
sherbimet
15%

Burimi: MEF. “Raporti gjashtmujor i buxhetit të Kosovës,” Prishtinë, 2010, fq.16.
E tërë shpërndarja e të ardhurave respektivisht rishpërndarja si politikë fiskale e qeverisë së
Kosovës është bërë duke u bazuar në prioritetet e vendosura qeverisëse sipas strategjisë dhe planit
zhvillimor të Republikës së Kosovës, sipas Kornizës makroekonomike dhe fiskale të pasqyruara në
Kornizën Afatmesme të shpenzimeve dhe Qarkoreve Buxhetore të hartuara nga MEF-i për të
gjitha OB-re prej nga burojnë limitet buxhetore për të gjithë shpenzuesit e buxhetit.
Megjithë trendin e orientimit të buxhetit në masë të theksuar drejt investimeve kapitale, problemi
më i madh qëndron në fazën e implementimit të projekteve ku “vlera për para” apo kualiteti
autputit të krijuar qëndron në një diskrepancë të theksuar me vlerën e marrëveshjes së kontraktuar
në mes të operatorëve ekonomikë dhe autoriteteve kontraktuese.
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Në rrethana të tilla, investimet publike për të mira publike përveç efekteve pozitive që do të duhej
të kishin në ngritjen e mirëqenies së përgjithshme të shoqërisë, manifestojnë trendin negativ të
dëmtimit të buxhetit të shtetit dhe mirëqenis shoqërore.

3.6.2. PROKURIMI DHE SHPENZIMI EFIÇIENT I FONDEVE PUBLIKE

Njëri nga treguesit kyç të përformancës së shfrytëzimit të fondeve publike pa dyshim se
është edhe shpenzimi i parasë publike përmes procesit të prokurimit publik në kuadër të
organizatave buxhetore si në nivel lokal ashtu edhe në atë qëndror.
Rruga e shpenzimit të buxhetit të institucioneve publike dhe shtetërore merr formë dhe përmbajtje
që nga alokimi i mjeteve respektivisht fondeve nga Departamenti i Buxhetit në MEF përmes
mekanizmit të Thesarit, për organizatat buxhetore sipas planit të rrjedhës së parasë së tyre të
programuar më heret, të miratuar nga qeveria qëndrore dhe të sanksionuar nga Kuvendi i Kosovës
në formë të ligjit për buxhetin e shtetit për vitin vijues.
Politika fiskale e një shteti përveç aktiviteteve për mbushjen e arkës shtetërore përmes politikës
tatimore ngërthen në vete edhe aspektin e dytë mjaft përmbajtësor që ka të bëjë me shpenzimin e
mjeteve apo fondeve publike sipas një plani ekonomik të shpenzimeve të njohur si buxhet i shtetit.
Nga kjo përspektivë politika fiskale paraqet instrument mjaft me rëndësi për qeveritë e të gjitha
shteteve bashkëkohore pasi që përmes saj arrihet të bëhet edhe rishpërndarja e të ardhurave
kombëtare duke përfaqësuar interesat e të gjitha shtresave dhe grupeve shoqërore, duke shpenzuar
fondet publike në formë të investimeve kapitale të cilat krijojnë vende të reja pune, duke rritur
kërkesën agregate në treg, duke ngritur BPV-or dhe me këtë edhe ngritjen e mirëqenies së
përgjithshme të shoqërisë.
Duke trajtuar rëndësinë që ka në njëren anë mbledhja e të hyrave buxhetore dhe shpërndarja e tyre,
P.Verri thot:44
“ Një komb (shtet) mund të shkojë drejt shpërbërjes në dy mënyra. Rasti i parë ndodh kur shuma e
tatimeve është më e madhe se fuqitë e një shteti dhe nuk është proporcionale me pasurinë e kombit.
Rasti i dytë ndodh kur një shumë tatimi në tërësi proporcionale me fuqitë e një kombi, shpërndahet
në mënyrë jo të drejtë”
Proçesi nëpër të cilin kalon domosdoshmërisht shpenzimi i parasë publike (rreth 67%) pas
planifikimit të buxhetit është procesi i prokurimit publik për pjesën e shpenzimeve që lidhen me
kryerjen e punëve (investimet kapitale), shërbimeve dhe realizimin e blerjeve apo furnizimeve
qeveritare.
Në realitet si në shumë vende tjera, edhe në Kosovë shpenzimi i buxhetit shtetëror apo faza e
implementimit të tij përmes prokurimit publik sa ka ardhur e është rritur në masë të
konsiderueshme.
“Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike të evidentuara në bazë të raporteve të dërguara nga
autoritetet kontraktuese që përfshin numrin prej 15.218 kontratave të nënshkruara për periudhën
01.01.2007 - 31.12.2007 është 402 228.436,90 € , ç’ka paraqet 16,91 % të BPV ( Gjithësejt bruto
produkti vendor në vitin 2007 në Kosovë ka qenë 2.378.000.000,00 €” 45.

__________________
44. Dr.H. Rosin, “Financat publike”, duke cituar Pietro Verrin, New York, 2002, fq.368.
45. KRPP, “Raporti vjetor i Prokurimit Publik”, Prishtinë, 2007, fq.23.
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Figura.10.
Përbërja e prokurimeve publike në BPV-or (16.91%)
Burimi: KRPP-Raporte, Prishtinë, 2007, fq.23.
“Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike të evidentuara në bazë të raporteve të
dërguara nga autoritetet kontraktuese që përfshin numrin prej 14317 kontratave të nënshkruara
për periudhën 01.01.2008 - 31.12.2008 është 826,483,562.67 €, çka paraqet 21,99 % të BPV
( Bruto Produkti Vendor në vitin 2008 në Kosovë = 3.757.000.000 €”46. (shih fig.11.)

Figura 11. Përbërja e prokurimeve publike në BPV-or (21.99%)
Burimi: KRPP-“Raporte vjetore të prokurimit”, Prishtinë, 2008, fq.30.
Ndërsa tani të mund të vërejmë pjesëmarrjen e aktiviteteve të prokurimit në BPV-or në vitin 2009
“Vlera e përgjithshme e prokurimeve publike, të evidentuara në bazë të raporteve të
dërguara nga autoritetet kontraktuese, që përfshin numrin prej 14 820 kontratave të
nënshkruara për periudhën 1.1.2009 - 31.12.2009, është 778,153,515.03 €, gjë që paraqet
19,86 % të BPV( BPV. në vitin 2009 në Kosovë = 3,918,000,000.00 €” 47. (shih fig.12).

________________________
46. KRPP, “Raporti vjetor i Prokurimit Publik”, Prishtinë, 2008, fq.30.
47. KRPP, “Raporti vjetor i Prokurimit Publik”, Prishtinë, 2009, fq.22.
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Figura.12. Pjesëmarrja e Prokurimeve Publike në BPV-or (19.86%)
Burimi: KRPP, “Raporti vjetor i prokurimit”, Prishtinë, 2009, fq.22.
Në kushtet e ekzistimit të ekonomisë së tregut të lirë edhe organet shtetërore janë
domosdoshmërisht pjesë e lojes dhe e rrespektimit të ligjeve të tregut të lirë. Kjo do të thotë që
organi shtetëror i përfaqësuar nga autoriteti kontraktues i një organizate të caktuar buxhetore është
dhe duhet të jetë palë kontraktuale e barabartë në raport me subjektet tjera private qoftë ata si
përsona juridik (entitet ligjor) apo edhe përsona fizik duke marrur përgjegjësi ligjore dhe të drejta
për të lidhur kontrata publike apo marrëveshje duke e përfaqësuar interesin publik.
Sipas Dr. Tina Erzen: “ Prokurimi publik mund të definohet si aktivitet i institucioneve
publike,shtetërore, lokale dhe organeve që udhëhiqen nga e drejta juridike, në të cilat fondet
publike shpenzohen për sigurimin e të mirave për interesin publik apo të përbashkët” 48
Burimet ekonomike dhe financiare të cilat në një formë ose tjetër janë dhënë në dispozicion
autoriteteve kontraktuese janë burime të kufizuara me të cilat duhet të administrohet në mënyrë
efiçiente duke maksimizuar rezultatet përfundimtare si të mira publike për shoqërinë.
Në këtë mënyrë prokurimi publik është autoriteti ligjor i cili duhet të administroj me procedurat
për shpenzimin e fondeve publike sipas rregullativës në fuqi duke pasur si objektiv përmanent
ekonomicitetin, efiçiencën dhe efektivitetin ekonomik gjatë kontraktimit të punëve,shërbimeve apo
blerjeve shtetërore.
Autoriteti kontraktues i çdo organizate buxhetore është i autorizuar edhe me ligj (LPP), që të
zbatoj principet bazë të prokurimit publik që kanë të bëjnë me ekonomicitetin, efiçiencën dhe
efektivitetin gjatë shpenzimit të fondeve publike, për të mira publike.
Neni 5. i Ligjit për Prokurimin Publik të Kosovës mbi Ekonomicitetin dhe Efikasitetin thot: 49.
“5.1 Të gjitha autoritetet kontraktuese, operatorët ekonomik, personat, ndërmarrjet dhe
koncesionerët e punëve që ekzekutojnë ose janë të përfshirë në një aktivitet të prokurimit,
janë të obliguar që të sigurojnë që fondet publike dhe burimet publike të përdoren në
mënyrën më ekonomike, njëkohësisht duke marrë në konsideratë qëllimin dhe lëndën e prokurimit.
____________________
48. Mr. Ilaz Duli, “Prokurimi Publik në Kosovë”, UBT, Prishtinë, 2008, fq.19.
49. Kuvendi i Kosovës, “Ligji mbi prokurimin public”, nr. 2003/17, Prishtinë, 2007, fq.14.
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5.2 Fondet publike dhe burimet publike që janë ofruar ose që janë vënë në dispozicion sipas një
kontrate publike mund të përdoren vetëm nga kontrata e tillë dhe vetëm për qëllimet e të njëjtës.
Ekonomiciteti, efiçienca dhe efektiviteti i përdorimit (shpenzimit) të fondeve publike janë tri
shtyllat bazë mbi të cilat qëndron shoqëria e mirëqenies ndërsa kur kësaj i shtojmë edhe drejtësinë
shoqërore atëherë kemi të bëjmë tamam me shtetin funksional i orientuar kah individi dhe vlerat
qytetare.
Në të kundërtën mosrespektimi i parimeve të lartë përmendura, mungesa e transparencës dhe e
ndershmërisë në transaksionet buxhetore ku palë të barabarta janë si operatorët ekonomik ashtu
edhe autoritetet kontraktuese, sjellin situata të krizes ekonomike duke u manifestuar me rritjen e
deficiteve buxhetore, mungesë të konkurencës së mirëfilltë, krijimin e liderëve ekonomik të
mbështetur nga vetë organizmi shtetëror (monopolet), zhvillimin e korrupsionit shtetëror, rritjen e
papunësis e kështu deri të humbja përmanente e mirëqenies së shtresave të mesme dhe të ulëta të
shoqërisë të cilët “paguajnë” më shtrenjtë faturën e keq-menaxhimit të parasë publike.
Ekonomiciteti si parim në shrytëzimin adekuat të fondeve publike ndërlidhet me mundësinë që
gjatë udhëheqjes së procedurave të prokurimit të kemi parasysh furnizimin apo blerjen e inputeve
me çmime sa më të ulëta, pa e dëmtuar cilësinë dhe sasinë e atyre blerjeve.
Kështu marrja e burimeve të duhura që do të përdoren për realizimin e aktiviteteve të planifikuara
me çmime sa më të ulëta dhe në pajtim me standardet e kërkuara paraqet ekonomicitetin.
Efiçienca është bërja e sa më shumë autputeve nga burimet e disponueshme. Në thelb, efiçienca
përcakton se sa mirë një organizatë buxhetore përdor burimet e veta për të prodhuar të mira
dhe shërbime. Pra, efiçenca përqendrohet tek marrëdhënia midis produkteve të përfituara në terma
të mallrave,shërbimeve ose të mirave të tjera (autputet) në raport me burimet e përdorura për t’i
përfituar ato (inputet). Për ta kuptuar më mirë kuptimin e“efiçencës” është e nevojshme që të
kuptojmë termat në vazhdim: inputet, outputet, (duke përfshirë sasinë dhe cilësinë)
prodhueshmërinë, dhe nivelin e shërbimeve.
-Inputet janë burimet (p.sh. burimet njerëzore, financiare, pajisjet, materiale, lehtësira,
informacione, energji, tokë) që do të përdoren për të prodhuar të mira (outpute).50.
-Outputet janë shërbimet dhe të mirat e prodhuara që përmbushin kërkesat e përdoruesve. Outputet
janë përcaktuar në termat e sasisë dhe cilësisë dhe janë shpërndarë brenda parametrave në lidhje
më nivelin e shërbimeve.
Efiçienca është një koncept relativ. Sasia dhe cilësia e arritur e autputeve dhe niveli i shërbimeve
të siguruara do të krahasohen me standardet, ose qëllimet, për të përcaktuar në çfarë shtrirje ky
autput mund të ketë pasur ulje të rendimentit ose ndryshim të efiçiencës. Elementet kryesore të
efiçiencës mund të shihen si në fig.13.

___________________
50.KLSH, “Manuali i Auditimit të Përformancës”, Tiranë, 2009, fq.8.
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Burimet/ Inputet
- Njerëzore
- Financiare
- Paisje
- Materiale
- Energji
- Tokë

Përdorimi i Burimeve
për të mira ose shërbime
- Cilësinë e duhur
- Sasinë e duhur
- Në kohën e duhur
- Kosto të ulët
- Procesi

Autputet e të mirave
ose shërbimeve
Rezultatet krahasuar
me standardet
- Prodhueshmërinë
- Sasinë
- Cilësinë
- Niveli i shërbimit

Figura 13.
Elementet kryesore të efiçiencës
Burimi: KLSH.“Manuali i auditimit të përformancës,”Tiranë, 2009, fq.10.
Në rast se objektivat e programeve qeveritare janë arritur me një kosto efiçiente atëherë mund të
konstatohet se kemi të bëjmë me një administrim efikas të fondeve publike.
Për shembull: Në një spital analizohet nëse numri i pacientëve që presin është zvogëluar, ose
shërbimi ndaj tyre është më i mirë, pa pasur nevojë për kosto shtesë dhe pa ulur cilësinë e
shërbimeve të ofruara.
Koncepti i kostos efiçente i përket aftësive, aktiviteteve, programeve ose zbatueshmërive për të
arritur rezultate me një kosto të arsyeshme. Analizat e kostos efiçente janë studimet e
marrëdhënieve midis kostos së projektit dhe rezultatit përfundimtar.
Koncepti i efiçiencës është kryesisht i përqendruar nëse burimet janë përdorur në mënyrë të
rregullt ose janë shpërndarë në mënyrë të kënaqshme.
Efektiviteti si parim i shfrytëzimit të fondeve publike paraqet raportin në mes të autputit të
realizuar dhe atij të planifikuar. Pra koncepti mbi arritjen e qëllimit është i lidhur me efektivitetin.
Pyetja e efektivitetit përqendrohet në tre pjesë kryesore:
- deri në ç’masë janë realizuar objektivat?
- a janë arritur objektivat sipas politikave, standardeve dhe rregulloreve?
- sa janë impaktet e synuara dhe impaktet aktuale?
Varshmëria në mes të ekonomicitetit , efiçiencës dhe efektivitetit është mjaft e madhe në të gjitha
format e manifestimit të proceseve të shpenzimit të fondeve publike. Ngritja apo zvogëlimi i
përformancës së një treguesi do të manifestohet direkt në rezultatin e treguesve të tjerë.
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Figura 14. Varshmëria midis Ekonomicitetit, Efiçiencës dhe Efektivitetit
Burimi: KLSH. ”Manuali i auditimit të përformancës,” Tiranë. 2009, fq.15.
Nga figura e paraqitur më lartë vërejmë se rruga e principit të efiçiencës kalon gjithsesi nëpër
ekonomicitetin për të pasur më në fund rezultatin e dëshiruar në mënyrë efektive.
Në këto kushte mjetet monetare të cilat u janë besuar organizatave buxhetore në dispozicion si
fonde publike, përmes proceseve dhe aktiviteteve të prokurimit publik implementohen në formë të
projekteve dhe veprimtarive të ndryshme sipas planeve dhe programeve të buxhetuara më heret për
të mirat publike me interes të përbashkët. Sipas literaturës së prokurimi publik procesi i prokurimit
përfshin këto faza: 51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Planifikimin e të gjitha prokurimeve vjetore
Ftesat për oferta dhe kuotime
Dhënja e dokumentacionit ofertues
Hapja e ofertave
Vlerësimi i ofertave
Propozimi për kontratë
Nënshkrimi i kontratës dhe
Implementimi i kontratës ose udhëheqja e kontratës deri në përfundimin e saj.

Meqenëse jemi duke trajtuar administrimin efiçient të fondeve publike si parakusht i vetë
ekzistencës së të mirave publike në shoqëri atëherë procesi i prokurimit publik është determinues i
rëndësishëm i autputit përfundimtar.
Duke mos nënvlerësuar asnjë nga fazat e lartëshënuara të procesit të prokurimit, mendojmë se
fazat më me rëndësishme gjatë gjithë këtij procesi janë:
i) Faza e planifikimit të prokurimit
ii) Faza e vlerësimit të ofertave dhe
iii) Udhëheqja e kontratës dhe implementimi i saj

_______________________
51. Ilaz Duli, “Prokurimi publik në Kosovë”, Prishtinë, UBT, 2008, sllajdi 13, fq. 7.
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i). Faza e planifikimit të prokurimit përfshin në mënyrë specifike gjithë prokurimet që kanë të
bëjnë për realizim në periudhën e ardhshme(vitin vijues) apo në disa raste edhe më gjatë
(investimet kapitale), furnizime me mallra apo kryerje të shërbimeve nga autoriteti kontraktues i
organizatës buxhetore.Sipas LPP. çdo autoritet kontraktues është i obliguar që për çdo vit
kalendarik të përgatisë dhe të dorëzojë në APP. planin vjetor të prokurimit publik 60 ditë para
përfundimit të vitit fiskal.52
Plani i dorëzuar në APP është vetëm preliminar sepse pas miratimit të buxhetit dhe alokimit të
fondeve për të gjitha kategoritë ekonomike, autoritetet kontraktuese bëjnë planin më real të
prokurimit i bazuar në fonde reale financiare duke ia bashkangjitur edhe deklaratat shtesë mbi
arsyeshmërinë e ndryshimeve të ndodhura të planit prokurues. Informatat e tilla i shërbejnë APP
për të ditur dhe mundur që në të ardhmën të zhvilloj prokurime të përbashkëta me lejen e qeverisë
në emër të disa autoriteteve kontraktuese. Bazuar në faktin se në ekonomi tregu maksimizimi i
mundësive vepruese, maksimizimi i përfitimeve mbeten qëllime përmanente të të gjitha
subjekteve afariste, atëherë për autoritetet kontraktuese rritja e efiçiencës së shfrytëzimit të
burimeve në dispozicion (parasë publike) paraqet gjithsesi qëllimin drejt të cilit duhet vepruar
duke shfrytëzuar mekanizmin e prokurimit publik. Meqenëse zhvillimi i një procesi prokurimi
paraqet fillimin e një transaksioni potencial i cili merr formë dhe përmbajtje përgjatë fazave tjera
të prokurimit si vlerësimi i ofertave, nënshkrimi i kontratës, implementimi i saj dhe në fund edhe
kryerja e pagesave; gjatë gjithë këtij cikli autoriteti kontraktues paraqet palë kontraktuale që
prezanton interesin publik.Në këto rrethana për autoritetin kontraktues krijimi i mundësive më të
favorshme për njohjen e tregut, për punët, shërbimet apo mallrat që do të prokurohen në të
ardhmën do të krijonte përparësi në fazën e planifikimit të prokurimit. Specifikimet teknike dhe
analizat e shpenzimeve i ndihmojnë planifikimit efikas duke zvogëluar dallimet në mes të planit
dhe implementimit të tij praktik.Përllogaritjet jo efektive teknike (shpeshherë të qëllimshme )
qojnë në aneks kontrata dhe punë shtesë të cilat janë burime të abuzimit me paranë publike.
ii). Faza e vlerësimit të ofertave ka të bëjë me aktivitetet për përzgjedhjen e ofertës më të
favorshme e cila zakonisht plotëson njërin nga dy kushtet themelore për t’u kualifikuar:
a) Fiton oferta me çmimin më të ulët ose
b) Fiton oferta ekonomikisht më e favorshme për autoritetin kontraktues.
Vlerësimin e ofertave të pranuara në afatin e paraparë e bënë komisioni i caktuar vlerësues i cili ka
njohuri përkatëse mbi natyrën e objektit të prokurimit. E tërë procedura e vlerësimit duhet të
zhvillohet në harmoni me rregullat e prokurimit duke i eliminuar ofertat e pa përgjegjshme,
joformale dhe të pakonfirmuara, duke rrespektuar kriteret e matshme, sipas të cilave operatori
ekonomik i plotëson kushtet për lidhjen e kontratës. Komisioni vlerësues refuzon çdo plotësim të
mëvonshëm të ofertave dhe në fund rekomandon nënshkrimin e kontratës me ofertuesin më të
përshtatshëm, duke përgatitur raportin e plotë në formë të shkruar për zyrtarin aprovues
(menaxherin e prokurimit). Në fazën e vlerësimit të ofertave mjaft me rëndësi është që komisioni
vlerësues të jetë në përbërje profesionale. Kjo për faktin sepse vetëm vlerësimi në bazë të kritereve
apo standardeve të caktuara të cilat do të zbatohen ose do të merren në konsideratë nga ana e
komisionit vlerësues do të bëhet e mundur eliminimi i konflikteve të interesave që kanë prapavijë
të korrupsionit në kuadër të institucionit buxhetor dhe përdorimi efiçient i fondeve publike të
pranuara nga autoriteti kontraktues. Kriteret për vlerësime duhet të jenë të matshme me qëllim që
të bëjmë krahasimet e nevojshme por duke u bazuar edhe në standardet më të avansuara dhe më të
pranuara të kohës.
________________
52.Kuvendi i Republikës së Kosovës, “Ligji mbi Prokurimin Publik”, nr.03/L-241, neni 8, Prishtinë, 2010, fq.14.
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iii) Udhëheqja e kontratës dhe implementimi i saj paraqet fazën finale të zbatimit praktik të
marrëveshjes midis autoritetit kontraktues dhe operatorit të caktuar ekonomik.
Realizimi i objektivave të kontratës të parashikuara sipas specifikimeve teknike monitorohet nga
një përson profesional apo kompani konsulente e autorizuar nga autoriteti kontraktues.
Përsoni i autorizuar apo konsulenti në fund përgatit raportin e pranimit teknik të punës, shërbimit
apo të furnizimit në bazë të të cilit përgatitet pagesa nga ana e autoritetit kontraktues dhe bëhet
ekzekutimi i pagesës përmes departamentit të thesarit.
Gjatë fazës së implementimit të kontratës përsoni i autorizuar përcjell apo duhet t’i përcjell
zhvillimin e punimeve në projektin e caktuar duke vlerësuar dhe krahasuar implementimin e
projektit me standardet që sigurojnë cilësi dhe funksionalitet të autputit final. Në këtë rast,
menaxhimi i projektit gjatë fazës së implementimit dhe përmbyllja e projektit përbëjnë esencën e
tërë ciklit të administrimit të shpenzimit të caktuar i cili duhet të rezultoj si autput funksional.
Menaxheri i cili mbikqyr implementimin e projektit duke qenë kompetent në fazën e
implementimit të projektit, eliminon dobësit të cilat janë bërë me përzgjedhjen e operatorëve jo
kompetent ekonomik të cilët si veprimtari primare kanë ndonjë aktivitet tjetër nga ai për të cilin
është bërë vlerësimi i ofertës. Menaxheri i mbikqyrjes së projektit kërkon që të përmbushen
standardet të cilat sigurojnë pikë reference për të matur dhe vlerësuar efiçiencën si:53
i). Standardet Inxhinierike. Këto standarde janë zhvilluar me teknika shumë të mira në matjen e
punimeve. Prandaj, standarde inxhinierike sigurojnë një bazë të besueshme për matjen dhe
vlerësimin e niveleve të efiçiencës. Kjo nënkupton përfshirjen e elementeve të nevojshme për
kryerjen e projekteve sipas standardeve më të larta të shprehura si sasi apo cilësi të matshme.
Psh. Rruga e asfaltuar a është punuar sipas standardeve inxhinierike duke llogaritur trashësinë e
asfaltit, fortësinë apo rezistencën, përqindja e elementeve të lëndës së parë etj.
ii). Standarde Historike. Përqindja e prodhimtarisë, duke pasqyruar arritjet e efiçiencës në të
kaluarën, mund të përdoren si një bazë për të vlerësuar nivelin aktual të efiçiencës.
Shembulli i asfaltimit të rrugëve mund të na shërbejë përsëri si model, pasi që shprehur në njësi
matëse një km.asfalt me të njëjtat standarde para tre vitesh është shtruar për një çmim të caktuar
(më të lartë apo më të ulët) në krahasim me çmimin e një km. të shtrimit të asfaltit në ditët e sotme.
iii). Krahasimet midis Subjekteve (krahasimi i standardeve). Krahasimi kundrejt standardeve
duke u bazuar mbi arritjet e subjekteve të tjera që bëjnë të njëjtën punë dhe janë konsideruar si më
të mirët në fushën e tyre janë mënyra të tjera për të vlerësuar efiçiencën e subjektit dhe përdorimit
të fondeve publike nga ana e tyre.
iv). Shfrytëzimi i mundësive. Menaxhimi i orientuar në procese, organizimi i punës,efiçienca e
personelit, mjeteve, dhe pajisjeve etj, ndikohen shumë nga mënyra, prej të cilave këto burimet do
të përdoren për t’u prodhuar në lidhje me kohën e mundshme.
Dmth. shfrytëzimi i mundësive duhet të bëhet brenda afateve kohore. Tejzgjatja e këtyre afateve
do të sjellë një ulje të efiçiencës.
Rëndësia e fazës së implementimit të kontratës qëndron në faktin se shpenzimi i fondeve publike a
ia ka arritur qëllimit për të cilin janë zhvilluar procedurat e prokurimit, pra rezultati final (psh.
rruga e asfaltuar) a qëndron në një ekujvalencë me paratë publike të shpenzuara.
______________________
53.KLSH, “Manuali i Auditimit të Përformancës”, Tiranë, 2009, fq.17.
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Në këtë rast vie në shprehje respektimi i parimit poashtu mjaft të rëndësishëm të prokurimit publik
që quhet vlera për paratë e shpenzuara.
“Vlera për Paratë (VP) e shpenzuara përcaktohet si kombinim optimal i kostove të plota të ciklit
të jetës, shërbimit dhe cilësisë së nevojshme për të përmbushur kërkesat e përdoruesit të fundit.
Për të siguruar vlerën më të mirë për paratë e shpenzuara në prokurim faktor i rëndësishëm është
gjithë kostoja e ciklit të jetës. Kosto e plotë e ciklit të jetës merr parasysh gjithë aspektet e kostos
gjatë gjithë kohës, përfshirë kostot kapitale, të mirëmbajtjes, menaxhimit dhe ato operacionale,
sipas rastit. Zyrtarët e prokurimit janë përgjegjës për të siguruar që VP-ja më e mirë të arrihet
nëpërmjet procesit të prokurimit.”54
“Në rastin e projekteve të ndërtimit vlera për para lidhet si me funksionalitetin ashtu edhe me
cilësinë e ndërtimit të strukturës/ndërtesës së përfunduar, dhe me cilësinë e shërbimit të kryer nga
konsulentët dhe kontraktorët e ndryshëm të angazhuar nga përdoruesi i fundit. Funksionaliteti dhe
cilësia mund të përfshijë disa faktorë të tillë si: estetika e projektit; përshtatshmëria dhe
ndjeshmëria ndaj mjediseve rrethuese; lehtësia e mirëmbajtjes; përshtatja për të përmbushur
kërkesat e klientit të ardhshëm; dhe ndikimi mbi mjedisin më gjerë. Për shërbimin e konsulencës
duhet të mbahen parasysh aftësitë, talentet dhe pikat e forta të sipërmarrësve të mundshëm të
shërbimit, përfshi kapacitetin e tyre për të dhënë zgjidhje novatore dhe për të punuar me efektivitet
përkrah anëtarëve të tjerë të grupit.
Mallrat dhe shërbimet duhet të përftohen nëpërmjet konkurrencës përveç kur ekzistojnë arsye
bindëse për të kundërtën. Konkurrenca shmang si favorizimin ashtu edhe inkurajimin e monopolit,
gjithashtu ndihmon në nxitjen e eficiencës dhe përdorimit më ekonomik të fondeve. Forma e
konkurrencës duhet të jetë e përshtatshme për vlerën dhe kompleksitetin e mallrave dhe
shërbimeve të përftuara. Eshtë një parim i politikës që prokurimi të organizohet nëpërmjet
konkurrencës së hapur. Blerësit, në konsultim me klientët, janë përgjegjës për identifikimin e
furnizuesve më të mundshëm për të ofruar VP-në më të mirë dhe për t’i inkurajuar ata të paraqesin
oferta”.
Pavarësisht prej gjithë sa u tha më lart mundësitë potenciale dhe hapësirat që krijon LPP, bëjnë që
shfrytëzimi efiçient i fondeve publike mund të arrihet në të gjitha fazat e prokurimit publik.
Sipas konsultave me menaxher të prokurimit, në fazën e kuotimit të çmimeve për tenderët me vlera
deri në 10.000€, mundësitë për manipulim janë tek paraqitja e tri ofertave të vlefshme të cilat
mund të arrihen fare leht duke i manipuluar çmimet nga tri kompani të njohura reciprokisht, ku
zakonisht ipen çmime më të larta se sa ato në treg. Duke mos shkelur LPP, direkt vie në shprehje
ulja e efiçiencës së shpenzimit të fondeve publike dhe paraqitja e korrupsionit në raste të tilla.
Kriteret të cilat i përcakton autoriteti kontraktues (menaxheri i prokurimit) për hapjen e ofertave
dhe vlerësimin e tyre janë vendimtare për përcaktimin e ofertës fituese.
Zakonisht gjatë procedurave të hapjes së ofertave tregohen vetëm: emri i kompanisë, çmimi
përfundimtar i ofertës dhe zbritja eventuale nga ky çmim i ofruar. Në këtë mënyrë elementet tjera
të ofertës mbesin enigmë deri në fazën e vlerësimit të ofertave nga një komision tjetër. Mirëpo
ndërkohë nëse ndonjë kompani ofertuese nuk posedon dokumentacionin të cilin e ka publikuar dhe
kërkuar sipas ftesës për ofertë, autoriteti kontraktues lehtë mund të manipuloj dokumentacionin
duke kontaktuar me operatorin e caktuar ekonomik dhe duke i bërë me dije për kompletimin e
dokumentacionit në fjalë në këmbim të ndonjë favori ekonomik.
_____________________
54. Shih, Qeveria Shqiptare, “Manuali i Prokurimit Publik”, Tiranë, 2007, fq. 29.
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Me këtë edhe duke e prishur konkurencën dhe ulur efiçiencën si qëllim të procesit të prokurimit
publik. Për të siguruar një funksionim më efiçient të procesit të prokurimit publik dhe njëkohësisht
për të siguruar një përdorim më adekuat të fondeve publike, kohët e fundit planifikohet dhe në
shumë vende praktikohet prokurimi elektronik.
Prokurimi elektronik në kuadër të Strategjisë për Qeverisje Elektronike të Kosovës përmbën një
pjesë mjaft të rëndësishëme të kësaj strategjie e cila i ka përfitimet dhe synimet e saj.
Duke pasur si qëllim respektimin dhe zbatimin më efektiv të parimeve të prokurimit publik, duke
synuar rritjen e përgjegjshmërisë përmes rritjes së efiçiencës së shfrytëzimit të financave publike,
prokurimi elektronik vie si një domosdoshmëri procedurash duke shfrytëzuar avantazhet që jep
interneti dhe teknologjia informative për të realizuar proceset e shpenzimit të fondeve publike në
mënyrë sa më transparente, duke rritur konkurencën dhe njëkohësisht edhe zvogëlimin e
shpenzimeve të autoriteteve kontraktuese si komponentë qenësore e efiçiencës ekonomike.
Në këtë rrafsh shembulli i administratës Shqiptare e cila ka bërë progres duke aplikuar sistemin
elektronik të prokurimit që nga viti 2009, vlenë të potencohet.
„Ligji i ri për prokurimet publike mundëson prokurimin elektronik. Platforma e prokurimit
elektronik është një aplikim i bazuar në rrjet, që mbështet automatizimin e aktiviteteve të
tenderimit. Ky sistem mundëson transaksionet ndërmjet institucioneve publike shqiptare dhe
komunitetit kombëtar e ndërkombëtar të biznesit. Sistemi ofron përgatitje dhe administrim të
sigurt, efikas e transparent të të gjithë dokumentave që lidhen me procesin e tenderimit, duke
mënjanuar formën e dorëzimit të dokumentacionit në letër dhe duke siguruar një rrjedhë të sigurt
të të dhënave përgjatë gjithë procesit. Platforma e prokurimit elektronik është një pikë akcesi për të
interesuarit, biznesin, për të gjitha ministritë e linjës dhe autoritetet kontraktore. Operatorët
ekonomikë mund të përdorin shërbimet e ofruara për të lokalizuar garat e prokurimit dhe për të
marrë pjesë në to në një formë tërësisht elektronike.”55
Përkufizimi që i bëhet prokurimit elektronik nga „Strategjia e Qeverisjes Elektronike e qeverisë së
Kosovës” thot ndër të tjera që: „Përmes internetit mund të paraqiten regjistrat e të gjitha kërkesave,
po ashtu përmes internetit mund të dërgohen të gjitha ofertat. Përmes sistemit të menaxhimit të të
gjithë procesit të prokurimit, në mënyrë elektronike do të mundësohet ruajtja e vlerësimit teknik
dhe financiar të ofertave. Kështu, paraqitja e këtij procesi në mënyrë transparente rrit
besueshmërinë dhe efikasitetin. Po ashtu përmes sistemit të menaxhimit të këtij procesi, në bazë të
drejtave të përcaktuara me ligj, çdo palë mund të shohë procesin dhe të ankohet nga distanca
përmes internetit. Realizimi i e-prokurimit do të mundësojë largimin e barrierave që janë paraqitur
më parë, duke rritur besimin e të gjitha palëve të përfshira. Të gjitha qasjet do të jenë të lejuara për
të gjithë të interesuarit sipas lejimit të qasjeve në baza ligjore, që në rastet e kufizimeve duhet të
përdorin identifikimin elektronik (e-ID).
Kategorizimi i qasjeve do të jetë për secilin veç e veç, duke përfshirë autoritetin kontraktues,
kontraktorët, ofertuesit, palët që ankohen, autorizuesit e njësive buxhetore, auditorët dhe kategori
të tjera të përcaktuara sipas ligjeve në fuqi. Siguria e informatave përmes e-prokurimit do te jetë
maksimale. Si për çdo shërbim tjetër qasja në e-prokurim do të mundësohet edhe përmes e-Portalit
shtetëror”.56

________________________
55. Shih, Qeveria Shqiptare, “Strategjia Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit”, Tiranë, 2008, fq.14.
56. Nga MSHP, “Strategjia e Qeverisjes Elektronike 2009-2015”, Prishtinë, tetor 2008, fq.14.
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Tani mund të vërejmë edhe trajtimin që i bënë prokurimit elektronik dhe nevojës së reformës në
këtë lëmi ish Ministri i Administratës Publike Prof.Dr. Arsim Bajrami gjatë një debati në
Kuvendin e Kosovës mbi raportin e KRPP-së për vitin 2009.57
“Në fakt tanimë ekziston një projekt i fillimit të prokurimeve elektronike, është një proces që po
praktikohet tani edhe në të gjitha shtetet e rajonit, Qeveria e Kosovës ka një projekt ideor, e
gjithashtu e ka edhe një donacion të lejuar nga Banka Botërore dhe samë shpejt që të fillojmë ta
praktikojmë procesin e prokurimit elektronik, aq më shpejt në substancë do të vihet rend dhe
rregull në këtë proces. Prokurimi elektronik do të sigurojë katër çështje që janë esenciale, sepse ne
këtu po mëremi me diskutimin e një raporti administrativ, ne do të merremi me substancën e
përmirësimit të kualitetit të proceseve të prokurimeve publike që janë procese administrative
shumë sensitive. E para, fillimi i aplikimit të këtij procesi, i cili ka qenë i menduar nga Ministria e
Administratës Publike të pilotohet qysh në shtator, do të sigurojë standardizimin e prokurimeve
publike. Do të kishim procese të prokurimeve publike standarde, me kushte standarde dhe kjo do të
mundësonte shumë lehtë efikasitetin e këtij procesi. E dyta, do të siguronte një transparencë të
plotë, sepse përmes prokurimit elektronik arrihen tri qëllime: e para aplikimi online në proceset e
tenderimit publik, që është diçka shumë pozitive. E dyta, vlerësimi online i tenderëve publikë me
kritere unike dhe e treta, shpallja online e fituesve. Pikërisht ky proces do të siguronte një
transparencë të plotë, do të arrite besimin e taksa-paguesve në proceset e menaxhimit të
shpenzimeve publike. Efekti i tretë i aplikimit të prokurimit elektronik është efiçienca. Një proces
elektronik nuk do të zgjaste me muaj të tërë, por do të ishte jashtëzakonisht i shpejtë dhe kjo do të
rriste edhe efikasitetin dhe do të krijonte politika të koordinuara të menaxhimit të buxhetit të
Kosovës, jo politika ad-hoc, por të koordinuara. Dhe e katërta, do të racionalizonte buxhetin duke
e shmangur një strukturë burokratike që e kemi në proceset e prokurimit publik, sepse kemi disa
instanca në aplikimin e procesit të prokurimit elektronik, këto struktura do të racionalizoheshin dhe
do të ishin jashtëzakonisht efikase.”
3.6.3. MBIKQYRJA E SHPENZIMEVE PUBLIKE
Pas fazës së shpenzimit të fondeve publike të cilat ishin zhvilluar me procedurat e
prokurimit dhe të thesarit respektivisht çertifikimit të pagesave, cikli i administrimit kualitativ të të
mirave publike nuk përfundon këtu. Përderisa shpenzimet publike paraqesin një kompleks
aktivitetesh të niveleve të ndryshme qeverisëse dhe menaxheriale që në fokus kanë parimisht
kthimin e kontributeve në formë të investimeve e shërbimeve për qytetarët dhe mirëqenien e tyre,
çështje tjetër me rëndësi mbetet vlerësimi i përformancës së shpenzimeve publike, rregullsia e tyre,
si një “ feedback” për shtetin dhe qytetarët. Pra mënyra e përdorimit të fondeve publike, realizimi i
objektivave të planifikuara, vlerësimet mbi gjendjen aktuale të administrimit të parasë publike,
mundësitë për parandalimin e keqpërdorimeve, zbulimin e tyre, eliminimi i gabimeve dhe
përmisimi i vazhdueshëm i proceseve dhe përformancës së shpenzimeve publike janë pjesë
kryesore të aktiviteteve të mbikqyrjes financiare qoftë të jashtme apo të brendshme. Çdo herë
rezultatet apo autputi i krijuar përmes shpenzimit publik për të mira publike, duhet të matet, të
verifikohet a është në harmoni me standardet e caktuara të shprehura në shifra, përqindje apo cilësi
dhe gjithsesi të raportohet bashkë me rekomandimet.
Në të vërtetë duke eliminuar, gabimet dhe aktivitetet e panevojshme, organizatat buxhetore arrijnë
t’i shtojnë vlerat e tyre duke ulur shpenzimet dhe rritur efiçiencën e parasë publike që në thelb
përbën objektivin e kyç të auditimit të përgjithshëm.
______________________
57. Dr. Arsim Bajrami, “Shqyrtimi i raportit të KRPP. për vitin 2009”, Transkripti i Kuvendit të Kosovës, 2010, fq.98.
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Në përgjithësi në Kosovë ekzistojnë dy mënyra të mbikqyrjes së shpenzimeve publike :
1.Auditimi i jashtëm dhe i brendshëm i shpenzimeve publike dhe
2.Kotrolli parlamentar përmes komisioneve parlamentare
1.a. Auditimi i jashtëm - është pjesë e pandashme e sistemit rregullator i cili ka për qëllim të
zbuloj devijimet nga standardet e pranueshme dhe shkeljet e principeve të legalitetit, efiçiencës
dhe ekonomisë së menaxhmentit financiar, sa më heret të ndërmirren masa korrektuese, në mënyrë
që të pranohet përgjegjësia, të bëhet kompenzimi apo shkeljet e tilla të bëhen gjothnjë e më të pa
mundura gjatë procedimit nëpër faza të parasë publike. Roli i Institucionit të Auditimit është që të
siguroj:
• Shrytëzimin efiçient dhe efektiv të fondeve publike
• Zhvillimin e një menaxhimi të shëndoshë financiar
• Ekzekutimin e duhur të aktiviteteve administrative
• Komunikimin e informatave te autoritetet publike përmes publikimit të raporteve objektive.
Zhvillimi i procesit të auditimit para fakteve quhet para-auditim, në të kundërtën auditimi pasfakteve quhet post-auditim. Përparësit e para-auditimit qëndrojnë në mundësinë a parandalimit të
dëmeve që mund të ndodhin gjatë procedimit të caktuar, por ka edhe disavantazhin e krijimit të
punës së tepërt dhe mjegullimit të përgjegjësisë sipas ligjit publik, ndërsa post-auditimi merret me
pasojat dhe përgjegjësit e tyre duke përcaktuar dëmin dhe parandalimin e shkeljeve tjera.
Pas-auditimi është obligim i çdo institucioni të auditimit, pa marrur parasysh a është bërë paraauditimi apo jo58. Në vendin tonë rolin e auditorit të jashëm e luan Zyra e Auditorit Gjeneral dhe të
gjitha organizatat tjera audituese të lejuara nga shteti dhe organet vendimmarrëse të tij.
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm - ka mandat t’i auditoj të gjitha organizatat buxhetore dhe
entitetet tjera në Kosovë të cilat janë më shumë se 50% pronësi publike ose marrin mjete
financiare nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës dhe i përgjigjet Kuvendit të Kosovës.59
Në këtë mënyrë ZAP. është institucion që del nga ligji më i lartë i shtetit – Kushtetuta e vendit e
cila së bashku me Ligjin për themelimin e Auditorit të Përgjithshëm dhe Zyrës së Audititmit të
Kosovës nr. 03/L-075, e sanksionon themelimin dhe punën e Auditorit të Përgjithshëm.
Edhe pse sipas Kushtetutës dhe Ligjit për Themelimin e Auditorit të Përgjithshëm, Auditori i
Përgjithshëm përzgjidhet nga Kuvendi i Kosovës. Dispozitat kalimtare përcaktojnë se “ deri në
fund të mbikëqyrjes ndërkombëtare të implementimit të propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen
e Statusit të Kosovës, Auditori i përgjithshëm do të jetë ndërkombëtarë i emëruar nga Përfaqësuesi
Civil Ndërkombëtarë” 60 Në bazë të analizës së rrezikut material të Buxhetit të Konsoliduar të
Kosovës, ZAP planifikon auditimin e përkohshëm të organizatave buxhetore. Periudha e auditimit
të përkohshëm përfundon me 30 mars të vitit vijues, dhe Auditimi Final fillon pasi që organizatat
buxhetore të kenë dorëzuar Deklaratat Vjetore Financiare. Drafti përfundimtarë i Raportit Vjetor
Financiar i ZAP i parashtrohet Kuvendit me 31 gusht të vitit vijues. Në të kaluarën vetëm pesë (5)
raporte janë publikuar dhe i janë dërguar Parlamentit dhe Qeverisë, përderisa aktualisht Auditori i
Përgjithshëm planifikon të dorëzoj rreth 300 raporte, institucioneve relevante vendore dhe
ndërkombëtare në Kosovë.61
______________________
58. MEF. “ Programi i trajnimit dhe certefikimit në menaxhimin e financave publike”, Prishtine 2009, fq. 238.
59. Kuvendi i Kosovës, “Ligji për themelimin e Auditorit të Përgjithshëm”, nr.03/L-075, Prishtinë, 2008, fq.4.
60. Kuvendi i Kosovës, neni 8 të Ligjit 03/L-075 për Themelimin e ZAP. Prishtinë, 2008, fq.9.
61. Instituti Kipred, “ Mbikqyrja e Financave Publike në Kosovë”, Prishtinë - tetor 2009, fq. 9.
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Mënyra e auditimit në Kosovë bazohet kryesisht në standardet e përpiluara nga Organizata
Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) nga BE, dhe standarde tjera
relevante të auditimit, por edhe kërkesat relevante të Bordit të Kosovës për
Standardet dhe Raportim Financiar(BKSRF).Auditimet e jashtme mund të jenë:
• Auditimin e rregullsisë
• Ekzaminimi dhe vlerësimi i regjistrave financiarë si dhe dhënia e opinionit ndaj pasqyrave
financiare të përgatitura nga ato;
• Atestimi i llogaridhënjes financiare të çdo entiteti të audituar;
• Atestimi i llogaridhënjes financiare të qeverisë në tërësi;
• Auditimi i sistemeve dhe transaksioneve financiare duke përfshirë edhe përputhshmërinë
me statutet dhe rregullat aplikative;
• Auditmi i kontrolleve të brendshme dhe funksionimi i auditimit të brendshëm;
• Auditimi i ndershmërisë dhe përshtatshmërisë së vendimeve administrative;
• Auditmi i përformancës që përfshinë: ekonomizimin, efiçiencën dhe efektivitetin e
përdorimit të burimeve nga ana e entiteteve të audituara.
Për të nxjerrur një gjykim të saktë mbi cilësinë dhe rregullsinë e administrimit të fondeve publike,
institucioni suprem i auditimit duhet të përdorë modele apo mostra të cilat i përshtaten progresit
tekniko – shkencor, duke inkorporuar përvojat më bashkohore ndërkombëtare në lëmin e auditimit
për të mundur të kryhen detyrat dhe të arrihen rezultatet e planifikuara.
Auditimi i brendshëm i shpenzimeve publike është niveli i kontrollit të shpenzimeve publike i
cili nuk i kalon suazat e një entiteti publik, por që për fokus të auditimit ka aktivitetet e brendshme
të planifikimit, shpenzimit dhe raportimit të fondeve publike, duke dhënë vërejtje dhe
rekomandime, është auditimi i brendshëm.
Sipas Institutit për Auditim të Brenshëm, AB përkufizohet si më poshtë: 62
“Auditimi i brendshëm është veprimtari e pavarur, që jep siguri objektive dhe këshilla
për drejtimin, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimet e subjektit
publik. Ai ndihmon subjektin me anë të një mënyre sistematike dhe të disiplinuar për të
vlerësuar dhe përmirësuar frytshmërinë e menaxhimit të riskut, proceset e kontrollit
dhe të qeverisjes/drejtimit”
Ekzistojnë dy lloje standardesh të hartuara për auditim dhe kontrollë të brendëshme:
a) Standardi Amerikan i quajtur “ GAO” (Government Accounting Office. Sh.B.A),
b) Standardi Evropian i quajtur “INTOSAI” (International Organization of Supreme Audit
Institutions)
Përkufizimi sipas “GAO”- Kontrolli i brendshem eshte nje proces , i ndikuar nga menaxhimi dhe
personeli tjeter, i projektuar që të jap siguri të arsyeshme në lidhje me arritjen e objektivave në
kategoritë vijuese:
-Besueshmëria dhe raportimi financiar
-Efektiviteti dhe efiçienca e veprimeve dhe operacioneve
-Pajtueshmëria me ligjet dhe rregullat

_____________________
62. MEF, “Auditimi në Sektorin Publik”, Prishtinë, 2009, fq.255.
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Sipas standardit evropian “ INTOSAI ” Kontrolli i brendshëm është tërësia e instrumentave,
procedurave , metodave , sistemeve të krijuara nga një subjekt , për tu siguruar që veprimtaria e
saj të përputhet me rregullat dhe kërkesat e jashtme e të brendëshme(ligjet), rregulloret, direktivat
e drejtimit etj, që subjekti ruan burimet , në menyrë të tillë që inkurajon operacionet ekonomike në
menyrë efektive dhe eficiente, që subjekti paraqet informacion të saktë financiar dhe të drejtimit.
Duke i ndihmuar organizatës buxhetore për t’i arritur qëllimet e veta sjellë qasje sistematike dhe të
disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efiçiencën e menaxhimit të rriskut, kontrollit dhe
proceseve të qeverisjes. Roli kryesor i AB. është të rishikojnë dhe vlerësojnë në mënyrë të pavarur
dhe objektive aktivitetet e një organizate për të mbajtur apo përmirësuar efektivitetin e menaxhimit
të rriskut dhe të realizimit të objektivave strategjike të organizatës.
Çdo institucion publik dhe ndërmarrje publike e pavarur që është pranuese e parave nga Fondi i
Konsoliduar i Kosovës është në parim i obliguar të ketë auditor të brendshëm. Auditorët e
brendshëm punojnë dhe duhet të raportojnë në baza tremujore dhe vjetore për efektivitetin
ekonomik, efiçiencen dhe ligjshmërinë e shpenzimeve publike. Në rast të parregullsive
substanciale, raporti, me rekomandim të menaxherit duhet të diskutohet nga Komisioni Auditues, i
cili përbëhet nga Zyrtari kryesorë i Administratës, dhe së paku tre anëtarë tjerë të menaxhmentit të
lartë të organizatës buxhetore. Në fokus të AB. janë edhe këto fusha: 63
- kompetenca dhe efikasiteti i kontabilitetit të OB-re;
- regjistrimet e sakta të transaksioneve dhe ruajtja e duhur e aktivës së OB-re;
- përcaktimi dhe vlerësimi nëse OB-re gjatë procedurave të shpenzimit të fondeve publike u
përmbahet ligjeve dhe rregulloreve në fuqi ( prokurimi, thesari, të hyrat vetanake etj.)
- përcaktimi nëse menaxhmenti po i ndërmarr hapat e duhur për të adresuar mungesat aktuale
dhe dobësitë e kaluara nga auditimi paraprak;
- vlerësimi mbi drejtimin strategjik të organizatës apo përgjigjja në pyetjen: a është OB-re duke
punuar në përmbushjen e vizionit, dhe misionit të saj?
- raportimin para komisionit të auditimit dhe menaxhmentit të lartë.
Gjithsesi nuk duhet harruar faktin se AB është objekt edhe i Auditimit të jashtëm i cili është edhe i
obliguar të shqyrtojë përformancën e AB. të çdo organizate buxhetore e cila është pranuese dhe
shpenzuese e fondeve publike.
2. Kontrolli i llogarive publike përmes Komisioneve Parlamentare parqet një nivel tjetër
të mbikqyrjes së llogarive publike në vendin tonë me praktikat më të mira në raport me rajonin e
ballkanit në këtë aspekt.
Kuvendi i Kosovës, si organi më i lartë legjislativ, është niveli final dhe më i rëndësishëm i
mbikëqyrjes së financave publike. Bazuar në Rregullat e Procedurës që aktualisht janë në fuqi,
mbikëqyrja nga Kuvendi e llogarive publike bëhet nga Komisioni për Buxhet dheFinanca (KBF).
Komisioni i Kuvendit për Buxhet dhe Financa është Komision i përhershëm i përbërë nga 12
anëtarë. Anëtarët e tij vijnë nga të gjitha partitë politike të përfaqësuara në Kuvend dhe reflekton
përbërjen e përgjithshme të Kuvendit, me partinë shumicë në krye të Komisionit.
Komisioni në fjalë është më i rëndësishmi në Kuvendin e Kosovës pasi shqyrton buxhetin vjetor të
të gjitha OB-re dhe i jep rekomandime rekomandime Kuvendit për buxhetin nacional dhe ka
kompetecë të mbikqyrë edhe si ka qenë dhe si është shpenzuar buxheti.
_____________________
63. MEF, “Auditimi në sektorin publik”, Prishtinë, 2009, fq. 256.
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Në çështjet që kanë të bëjnë me aspektet financiare, drafti i ri i rregullave të reja të procedurës së
punës së Kuvendit parasheh dy organe: Komisioni i Përhershëm për Buxhet dhe Financa; dhe
Komisionin funksional për Mbikëqyrjen e Financave Publike.
Megjithë këtë në rast të mos bashkëpunimit në mes të të gjitha niveleve të kontrollit dhe auditimit,
roli i të gjitha niveleve të mbikqyrjes së llogarive publike mund të zbehet dhe të mos funksionoj
efektivisht duke lënë hapësira të shumta për një përformancë të dobët të menaxhimit financiar.
Në vazhdën e aktiviteteve për një administrim efiçient të fondeve publike, themelimi i Agjensionit
kundër korrupsion (AKK) paraqet një vullnet të mirë të qeverisë në vendin tonë për t’u përballur
në vazhdimësi me devijimet financiare të cilat në esencë kanë keqpërdorimin e pushtetit dhe
korrupsionin. Megjithatë terreni i zhvillimit të betejës anti-korrupsion është dhe mbetet mjaft i
vështirë në vendin tonë. Kjo për faktin se ndalimi i korrupsionit bart me vete pranimin e
përgjegjësisë për të zhvilluar vendin mbi baza të një konjukture reale të ekonomisë së tregut,
bazuar në shfrytëzim efiçient të burimeve ekonomike, në konkurencë vlerash, në transparencë dhe
llogaridhënje.

3.6.4. PËRMIRËSIMI I VAZHDUESHËM I ADMINISTRIMIT TË EFIÇIENCËS
Faza përmbyllëse e ciklit të administrimit efiçient të të mirave publike duhet të jetë
përmirësimi i vazhdueshëm i këtij procesi, është qëllimi mbi të cilin duhet të funksionoj sistemi.
Përmirësimi i vazhdueshëm i procesit është më i rëndësishëm se sa rezultatet afatshkurtëra në
administrimin e fondeve publike. Në këtë kontekst përmirësimi i efiçiencës nënkupton shtimin
përmanent të vlerës së proceseve dhe autputit të përgjithshëm duke zvogëluar humbjet si rezultat i
shpenzimeve të panevojshme, devijimeve të sistemit dhe korruptimit të proceseve të shpenzimit të
fondeve publike.

Figura 15. Cikli Deming i përmirësimit të vazhdueshëm
Burimi: UBT, “Menaxhimi i kualitetit”, Prishtinë, 2009, fq.13.
Përmirësimi i vazhdushëm i efiçiencës së administrimit të të mirave publike u takon pa
përjashtimisht të gjitha subjekteve dhe të gjitha niveleve të qeverisjes, por menaxhmenti i lartë si
vendim-marrësi kryesor institucional bart përgjegjësinë dhe ka legjitimitetin që të përballet i pari
me ngritjen e efiçiencës dhe përmirësimin e vazhdueshëm të saj.
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Besojmë se modeli i përmirësimit të vazhdueshëm i themeluar nga Edward Demingu mund të na
shërbejë si referencë në sistemin e menaxhimit të cilësisë së proceseve që kanë të bëjnë me
administrimin efiçient të shpenzimeve publike dhe përfitime më të mëdha në të mira
publike.Përmirësimi i vazhdueshëm i administrimit duke pasur në fokus efiçiencën e burimeve
publike është i lidhur ngusht me sistemin beshkëkohor të menaxhimit të cilësisë në të gjitha nivelet
e qeverisjes dhe organizatat buxhetore. Duke mos u larguar nga “ Teoria Zero Gabime” e Filip B.
Crosby, i cili menaxhimin kualitativ e trajton si: 64
a) Në përputhshmëri me kërkesat,
b) Parandalimi të bëhet si princip themelor i kualitetit
c) Zero gabimet duhet të bëhen standard dhe
d) Shkalla e kualitetit ndodhet në varshmëri nga shpenzimet e jokualitetit të proceseve të
caktuara.
Strategjia “zero gabime” mbështetet në këto faza: njohja e gabimeve, kërkimi i shkaqeve të atyre
gabimeve, përmirësimi i gabimeve dhe evitimi i përsëritjes së gabimeve.

Figura 16. Strategjia zero gabime, (F. Crosby)
Burimi: UBT,“Menaxhimi i kualitetit,”Prishtinë, 2009, fq.12.
Strategjia zero gabime për të pasur efektin e saj të plotë duhet të përfshijë të tërë ciklin e
administrimit të të mirave publike duke filluar nga: faza e planit buxhetor, implementimin e
buxhetit përmes prokurimit publik dhe procedurave të thesarit, fazën e kontrollit përmes procesit
të auditimit të shpenzimeve publike dhe në fund të krijohen modelet e ardhshme të funksionimit
efiçient të ciklit administrativ bazuar në përmirësimin e gabimeve dhe eliminimin e aktiviteteve të
cilat nuk shtojnë vlerë.
3.6.4.1 Raportet e vlerësimeve vendore e ndërkombëtare dhe rekomandimet e tyre
Promovimi i politikave zhvillimore dhe inkorporimi i tyre në programin buxhetor duhet të ishin
prioritare në fazën e hartimit të KASH dhe të buxhetit fiskal.
_____________________
64. Dr. Edmond Hajrizi, “Menaxhimi i Kualitetit”, moduli -I-, UBT, Prishtinë, 2009, fq.12.
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Dobësitë në planin e buxhetit nacional sipas Vlerësimit të Shpenzimeve Publike dhe Llogaridhënies
Financiare (e njohur si PEFA)65 vlerëson faktin e mungesës së strategjisë zhvillimore të
inkorporuar në planin buxhetor.
“Një vëmendje e posaçme duhet t’i drejtohet përmirësimit të kapacitetit të përgjithshëm për
zhvillimin e strategjive dhe integrimin e planit të ciklit të investimeve në këto strategji. Notat e
ulëta pasqyrojnë rrezikun e jostabilitetit fiskal, prioritizimin e dobët dhe lidhjen me objektivat e
politikave”
Vetëvlerësimi i përformancës së shpenzimeve publike nga MEF. zbulon edhe mungesa tjera si
mungesa e kapaciteteve për formulimin e buxheteve të ministrive ku lidhen politikat me planet,
pastaj planet me formulimin e buxhetit. Kosova ka një Program të Investimeve Publike ku bëhet
vlerësimi i realizueshmërisë së mundshme të projekteve investive. Në praktikë nuk merren
parasysh ndikimet e kostos periodike në buxhetet pasuese dhe mungesa e strategjisë koherente të
sektorit nënkupton zhvillimin e projekteve në kushte izolimi. PIP-i nuk është i integruar në
KASH-ve, vlerëson PEFA – 2009. Hartimi i prioriteteve buxhetore pa konsultime dhe debate me
publikun dhe shoqërinë civile sipas sistemit nga poshtë – lartë të buxhetimit paraqet poashtu një
përformancë të dobët të planifikimit buxhetor. Mungesa e analizave më të detajuara lidhur me
kostot dhe përfitimet e projekteve potencialisht të realizueshme nga ana e sektorëve të buxhetimit,e
ulë mjaft shumë transparecën e shpenzimeve publike dhe njëkohësisht zvoglon efiçiencën e
burimeve të cilat pritet të shfrytëzohen në të ardhmën. Prandaj përkrahja dhe implementimi i një
metodologjie e tillë së pari nga nivelet më të larta vendim-marrëse qeveritare është e një rëndësie
të veçantë me interes të përgjithshëm publik. Më tutje analiza e shpenzimeve publike dhe
llogaridhënjes (PEFA - 2009), merret edhe me vlerësimin mbi procesin e prokurimit të fondeve
publike. "Tenderimi publik nuk arrin tregun në mënyrë të mjaftueshme. Dokumentet e tenderit dhe
kërkesat për kualifikim ... janë shumë komplekse dhe ndoshta edhe shumë ambicioze sa i përket
kërkesave të obligueshme për pjesëmarrje në procedurën e tenderimit (kriteret financiare, teknike
dhe profesionale). Tregu nuk është i përgatitur mirë për t’iu përgjigjur këtyre kërkesave komplekse
dhe ambicioze".
Edhe Komisioni Evropian (KE) në raportin për zhvillimet në Kosovë për vitin 2009 në
vlerësimin mbi prokurimin publik vëren një përkeqësim të gjendjes në këtë sektor mjaft të
ndjeshëm.“Rëndësi më e theksuar ka nevojë të vendoset në monitorimin dhe implementimin e
kontratave të prokurimit. Kapaciteti administrativ dhe mekanizmi i koordinimit të përfituesve
kryesorë të sistemit të prokurimit publik ka nevojë akoma për përforcim, në veçanti për ta
reduktuar mundësinë për korrupsion.”66
Auditori i Përgjithshëm i Kosovës në raportin e tij për Kuvendin e Kosovës ka detajizuar disa
mangësi në sistemin e prokurimit në Kosovë ku në radhë të parë janë dobësitë menaxheriale në
aktivitetet e prokurimit të cilat lejojnë vlerë të dobët për para.
Në mënyrë fare të qartë APK. për Kuvendin e Kosovës thot: 67
“Unë rekomandoj Kuvendin që me kujdes të ndjek implementimin e Ligjit të ri të Prokurimit e
veçanërisht:

__________________________
65. MEF, “Vlerësimi i Menaxhimit të Financave Publike”, (PEFA), Prishtinë, 2009, (IX),fq.7.
66. Shih: KE, “Raporti i Komisonit Evropian për Kosovën”, Bruksel, 2009, fq.36.
67. Shih: ZAP, “Raporti Vjetor i Auditimit”, Prishtinë, gusht-2010, fq.9.
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• Mekanizmin me të cilin llogaridhënia dhe kontrolli funksionojnë. Detyra të qarta dhe theks mbi
përgjegjësitë individuale do të sigurojë përdorimin efiçient të parave publike;
• Transparencë dhe konkurrencë të barabartë e cila trajton të gjithë operatorët në mënyrë të drejtë
dhe të barabartë;
• Se si sistemi siguron që Organizata Buxhetore ndjekin proceset e prokurimit siç është e
përshkruar në kornizën legjislative, duke filluar nga fillimi i proceseve, deri tek firmosja dhe
mbikëqyrja e kontratave; dhe
• Funksioni mbikëqyrës i implementimit të projekteve i cili duhet të sigurojë që mallrat, shërbimet
apo punët e kontraktuar janë kryer në përputhje me sasinë dhe cilësitë kontraktuar.”
Sipas KRPP-së për të përmirësuar procesin e prokurimit publik në Kosovë duhet të merren këto
masa: 68
- Reformimi i sistemit të prokurimit publik në Kosovë.
- Angazhimi i të gjithë akterëve në forcimin e implementimit të Ligjit për Prokurim Publik.
- Në kuadër të Ligjit për Prokurim Publik të përgatitet një rregullativë e veçantë që rregullon
aktivitetet e prokurimit në sektorin e kompanive publike, duke u bazuar në Direktivën e prokurimit
të KE-së nr. 2004/17.
- Mënyra e shqyrtimit të ankesave të rregullohet me ligj, në atë mënyrë që paraprakisht ankesa t’i
drejtohet ZKA të autoritetit kontraktues përkatës, para se t’i drejtohet OSHP-së.
- Nga autoritetet kontraktuese të Kosovës të zbatohen procedurat dhe rregullat e prokurimit që
promovojnë një prokurim efikas, duke u bazuar në praktikat bashkëkohore të prokurimit dhe
teknologjinë e re, siç janë marrëveshjet kornizë dhe prokurimi elektronik.
- Ndryshimi i Nenit 23 të Ligjit për prokurim Publik nr. 02/L-99. Të shikohet mundësia që të gjithë
zyrtarët e prokurimit, të cilët janë të certifikuar për tri vite me radhë pa ndërprerje, t’u jepet licenca
e profesionalizmit në prokurim, e cila do të jetë e përhershme.
- Aftësimi dhe trajnimi i personelit, i cili merret me prokurim publik në sektorin privat, lidhur me
mënyrën e plotësimit dhe dorëzimit të ofertave, e sidomos mbi mënyrën e përgatitjes dhe dorëzimit
të ankesës nga ana ofertuesve të pakënaqur me rastin e dhënies së kontratës.
- Ngritja e vetëdijes mbi prokurimin publik tek autoritetet kontraktuese dhe operatorët ekonomikë
të Kosovës.
- Rritja e qasjes në të dhënat mbi prokurimin publik në Kosovë për të gjitha palët e interesuara.
- Përkrahja më e madhe e institucioneve qendrore të prokurimit publik në Kosovë si bartëse të
zhvillimit të sistemit.
- Të shikohet mundësia e shkurtimit të afateve të tenderimit për kontrata me vlera të mëdha nga 40
në 30 ditë, kurse për kontrata me vlera të mesme nga 25 në 20 ditë.
Duke marrë parasysh se LPP-ja i jep përgjegjësinë menaxherit të prokurimit të autoritetit
kontraktues për implementimin e ligjit, të shikohet mundësia e mbrojtjes së tij nga ndikimet që
mund t’i imponohen gjatë kryerjes së aktiviteteve të prokurimit.
- Të rregullohet me ligj mënyra e nënshkrimit te kontratave, ashtu që për vlerat e mëdha kontratat
të nënshkruhen bashkërisht nga menaxheri i prokurimit dhe ZKA.
- Thjeshtësimi i procedurave të prokurimit që kanë të bëjnë me mënyrën e zotimit të mjeteve
buxhetore para fillimit të aktivitetit të prokurimit.

______________________
68. KRPP, “Raporti mbi Aktivitetet e Prokurimit Publik në Kosovë për vitin 2009”, Prishtinë, 2010, fq.36.
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Shfrytëzimi më i madh i procedurave të kufizuara për realizimin e aktiviteteve të prokurimit, e
sidomos te prokurimet që kanë të bëjnë me kompanitë publike.
-- Të zvogëlohet sa është e mundur përdorimi i kontratave me vlera të vogla dhe minimale, duke
shfrytëzuar marrëveshjet publike kornizë, si dhe prokurimet e centralizuara.
- Avancimi i mëtutjeshëm i ueb-faqes zyrtare elektronike të prokurimit publik, që mundëson
ngritjen e transparencës në prokurim publik.
Sigurimi i një administrimi efikas të parasë publike është i pa mundur pa një kontrollë dhe auditim
efektiv të brendshëm dhe të jashtëm të shpenzimeve publike.
Aktualisht pothuaj nëpër të gjitha OB-re janë të zgjedhur AB, por vartësia e tyre brenda hierarkisë
institucionale dhe politike është mjaft e madhe dhe si rezultat i kësaj kornize të veprimit, AB nuk e
luan rolin të cilin i ngarkon ligji.
Në këtë kontekst edhe Auditor i jashtëm në vendin tonë lenë shumë për të dëshiruar.
Kapacitetet e APK duhet të rriten dhe auditimi bashkë me kontrollin e administrimit të fondeve
publike duhet të zhvillohet në të gjitha fazat e qarkullimit të parasë publike në çdo kohë dhe
paparalajmërim. Vetëm duke rritur mbikqyrjen e financave publike mund të sigurojmë
rrespektimin e ligjit në procedurat dhe implementimet e fondeve publike, mund të sigurojmë
përdorim eficient dhe efektiv të parasë publike duke zvogëluar në minimum devijimet latente si
korrupsionin dhe mos-llogaridhënjen.
Edhe Mirësjellja dhe kodet e etikës në administratë në Kosovë në të gjitha fazat e administrimit
të të mirave publike, mbetet një devizë përherë e nevojshme. Ndërsa realiteti me të cilin
manifestohet administrimi publik në përgjithësi dhe ai në Kosovë në veçanti lenë shumë për të
dëshiruar. Si asnjëherë më parë janë krijuar potenciale të mëdha zhvillimi në të gjitha sferat e
aktivitetit human, por gjithashtu si asnjëherë më parë kanë dalur në skenë shumë deficite të mëdha
të normave të etikës në qeverisje dhe administrim. Potencialet dhe vlerat etike në menaxhmentin
publik në të gjitha nivelet janë jashtëzakonisht të varfëra ku abuzimi me pushtetin, nepotizmi dhe
korrupsioni janë shndërruar thuajse si norma të pranuara të sjelljes. Raportet e organizatave
ndërkombëtare të cilat monitorojnë dhe vlerësojnë proceset zhvillimore në shumë vende të botës si
“Transparency –Internacional” kur bënë fjalë për indikatorin e keq-qeverisjes apo keqpërdorimit
të pushtetit (korrupsionin) për vitin 2010 e radhit Kosovën në vendin e 110 me vetëm 2.8 pikë që
dmth. se Kosova mbetet vendi më i korruptuar i ballkanit dhe ndër vendet më të korruptuara në
botë.69
Tani më korrupsioni në Kosovë nuk është më vetëm një shqetësim sipërfaqësor i shoqërisë, por një
e keqe publike që ka lidhje direkte me etikën në administratë dhe vendim-marrje në të gjitha
nivelet. Mirëpo, dukuria e korrupsionit në Kosovë nuk mund të shihet e shkëputur as nga koncepti
i shpërndarjes “latente” të të ardhurave kombëtare përmes shpenzimit joefiçient të fondeve
publike. Në këto kushte krijimi i elitës ekonomiko-financiare në vendin tonë është duke ndodhur
në suazat e një shpërndarje inefiçiente të të ardhurave kombëtare. Ekzistimi i lidhjeve më të forta
horizontale të interesave shoqërore si nepotizmi, etj. ndaj atyre vertikale të bazuara në hierarki
ligjore sjell deri te mos funksionimi i duhur i shtetit ligjor. Rregullat e sjelljes morale në
administratë duke rrespektuar ligjet si shprehje e vullnetit dhe interesit të përgjithshëm, duhet të
mbesin si pikë referimi, për të synuar shoqëritë e përparuara dhe integrimet euro-atlantike.

_________________
69. Shih, Transparency Internacional, “Corruption Perception Index 2010”, tetor 2010, fq.3.
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Mbajtja dhe zhvillimi i vlerave të larta morale mbrenda organizatës dhe në raport me qytetarët apo
operatorët e ndryshëm ekonomik mbetet një kërkesë përmanente ndaj stafit administrativ dhe për
vendim-marrësit të cilëve u është besuar paraja publike.
Të gjitha vendet të cilat zhvillojnë dhe pretendojnë të zhvillojnë shtete ligjore me standarde të larta
demokratike duke u bazuar në llogaridhënje dhe transparencë, duke përfaqësuar dhe mbrojtur
interesin e përgjithshëm, çështjen e etikës në administrimin publik e kanë të rregulluar me norma
të sjelljes të njohura si kode të etikës dhe mirësjelljes.
Edhe në Kosovë si një vend me institucione të brishta dhe në faza të hershme të zhvillimit të
kapaciteteve funksionale administrative dhe qeverisëse, janë në fuqi kode të etikës si: kodi etik i
prokurimit publik, kodi i mirësjelljes për shërbyesit civilë, kodi i mirësjelljes për Administratën
Tatimore të Kosovës e kështu me radhë. ( Shih, Shtojcën në fund të punimit).
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4. METODOLOGJIA

Duke debatuar për mjetet dhe metodat e analizave pozitive profesori H. Rosen, ( njohës i
mirë i ekonomiksit të mirëqenies) në mënyrë mjaft të qartë thot se: ”ekonomistët nuk janë në
gjendje të kryejnë eksperimente të kontrolluara në lidhje me ekonominë.” Nga kjo mund të
vërejmë se për ndryshim nga shkencat ekzakte, shkencat ekonomike janë mjaft të kufizuara në
përdorimin e metodës eksperimentale në fushat e kërkimeve shkencore ekonomike.
Mirëpo duke pasur gjithnjë parasysh faktin se tema e zgjedhur për hulumtim dhe trajtim në lidhje
me të mirat publike dhe efiçiencën në administrim të tyre në përgjithësi dhe për gjendjen e
efiçiencës në administrimin publik në Kosovë në veçanti, paraqet një temë relativisht të gjerë me
një përfshirje të disa fushave të përformancës shtetërore, jemi munduar që të kufizohemi në
trajtimin “SMART” të kësaj problematike ekonomike dhe menaxheriale.
Problematika e efiçiencës ekonomike dhe roli i saj në zhvillimet konjukturale bashkëkohore mund
të themi se po merr një rëndësi të veçantë në të gjitha shtetet, madje duke u bërë edhe pjesë të
neneve kushtetuese të disa vendeve evropiane (Spanja..etj), si parim bazë mbi të cilin duhet të
funksionojnë politikat publike të tyre dhe vlerë e pamohueshme menaxheriale.
Metodologjia hulumtuese në këtë rast e cila më ka ndihmuar veçanërisht në gjetjen e koncepteve
fundamentale për të mirat publike ka qenë teoria apo thënë më mirë literatura bashkëkohore që në
Financat Publike trajton çështjen e shpenzimeve publike dhe natyrisht edhe të mirat publike si
pjesë integrale të tyre.
Meqenëse roli i teorisë është mjaft i rëndësishëm si metodologji në shtjellimin e kategorive
ekonomike, pasi që ndriçon objektivin e caktuar në përmasa shumëdimensionale duke i dhënë
karakter global, çështjet e administrimit dhe të efiçiencës në rastin tonë për të mirat publike nuk
kanë ngelur vetëm në rrafshin e trajtimit teorik. Kjo nënkupton faktin që organizatat e ndryshme
qoftë vendore apo edhe ato ndërkombëtare i kushtojnë vëmendje jo të vogël përformancës së
institucioneve shtetërore në këtë mes edhe të Kosovës si shtet me eksperiencë të vogël publike.
Këto organizata si psh. Komisioni Evropian, Banka Botërore, Fondi Monatar Ndërkombëtar,
Agjensionet e huaja për zhvillim, pastaj edhe ato monitoruese si “Transparence Internacional” etj.
kanë hulumtuar dhe hartuar raporte mbi zhvillimet në vende të ndryshme e sigurisht edhe për
vendin tonë në këtë mes prej nga mund të krijojmë përshtypje të forta mbi realitetin ekonomik dhe
përformancat shtetërore dhe prej nga nxjerrim vlerësime dhe plane për të ardhmën tonë të
përbashkët.
Edhe Organizatat joqeveritare (OJQ-të) në Kosovë si Institutet ; “ GAP”, KIPRED, etj kanë pasur
për objektiv të hulumtimeve të tyre përformancat shtetërore si në sferën e politikës fiskale ashtu
edhe të aspekteve të veçanta të politikave sektoriale të qeverisë së Kosovës duke paraqitur raporte
me të dhëna konkrete prej nga mund të krijohet opinioni real dhe më i besuar mbi administrimin
dhe efiçiencën e shpenzimeve publike.
Duke shfrytëzuar të dhënat e raporteve të ndryshme mbi zhvillimet publike në Kosovë, duke
shfrytëzuar edhe të arriturat teorike në lëmin e Financës Publike, duke u mbështetur edhe në
publikime të vetë institucioneve qeveritare si Ministria e Financave apo edhe të Entit të
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Statistikave të Kosovës, Auditorit Gjeneral, Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, pastaj
duke u mbështetur edhe në intervista dhe debate me zyrtarë të prokurimit publik (si
menaxherë,etj), përmes metodës së krahasimit të realiteteve të paraqitura nëpër raporte dhe situatës
se si duhet të jetë në të ardhmën, jemi munduar t’i identifikojmë pikat e dobëta të cilat ulin vlerën e
proceseve dhe krijojnë humbje prej të cilave dëmtohet e ardhmja dhe pozita jonë në relacione
globale.
Mënyra e shtjellimit të çështjes së admnistrimit të të mirave publike, për asnjë moment nuk mund
të shihet e ndarë nga mënyra e menaxhimit të proceseve siç është ai i parasë publike.
Në këtë kontekst, duke u bazuar në modelin e Eduard Demingut mbi menaxhimin cilësor të
proceseve dhe përmirësimin e vazhdueshëm, si një model bashkëkohor për temën në fjalë, kemi
filluar të analizojmë fazat e ciklit të menaxhimit me planifikimin e buxhetimit, pastaj duke
vazhduar me fazën e implementimit të buxhetit e cila në vete përmban alokimet e fondeve sipas
procedurave dhe planeve të OB-re përmes thesarit qëndror dhe lokal duke u ndalur tek pjesa më e
ndijshme e shpenzimit të buxhetit – prokurimin publik.
Etapa tjetër e cila plotëson ciklin e menaxhimit sipas modelit Deming është sigurisht mbikqyrja,
vlerësimi, kontrolli dhe raportimi i shpenzimeve publike duke pasqyruar edhe nivelin e
përformancës së investimeve apo shpenzimeve publike për të mira publike.
Megjithë këtë faza përmbyllëse e cila rekomandohet tek të gjitha etapat e menaxhimit të proceseve
të shpenzimeve publike mbetet përmirësimi i vazhdueshëm i proceseve që ka në fokus së pari
parandalimin si element i menaxhimit kualitativ, që eliminon gabimet, shpenzimet e kota dhe duke
rritur efiçiencën si vlerën më fundamentale menaxheriale.
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5. REZULTATET
Administrimi efiçient i fondeve publike mbetet alternativë e rëndësishme për të siguruar një autput
sa më të madh në dobi të të gjithë pjesëtarëve të shoqërisë në formë të të mirave publike. Në
vendin tonë, në rrethana të një tranzicioni të përgjithshëm socio-ekonomik, administrimi me fondet
publike ka rezultuar si joefiçiente.Për të pasur një përmirësim Pareto-efiçient kërkohet që të mos
përmirësoj dikush mirëqenien e tij duke përkeqësuar apo ulur mirëqenien e tjetrit. Thënë ndryshe
ngritja e mirëqenies së një individi, grupi apo shtrese të njerëzve pa meritë cenon rregullën e
efiçiencës ekonomike dhe drejtësinë shoqërore. Nga analizat e deritanishme të temës, rezulton që:
a) Përmes shpenzimeve publike, pjesëmarrja e sektorit publik në kuadër të BPV-or në Kosovë
është rreth 33%, kjo njëkohësisht paraqet edhe indikatorin e pjesëmarrjes së shtetit në ekonomi.
Ndërsa pjesëmarrja e shpenzimeve publike për të mira publike në BKK është rreth 80%, që në
nivel të BPV paraqet mbi 17% të vlerës.
Ngritja e mirëqenies shoqërore përmes efiçiencës në shpërndarje si obligim i autoritetit shtetëror
nuk rezulton efiçiente për shkak të dështimit në luftimin e korrupsionit, “kalorësve të lirë,”
informalitetit, evazionit fiskal etj. që kalon shifrën e 50% të aktiviteteve ekonomike. Si rezultat i
kësaj gjendje politika tatimore nuk mundet të quhet efiçiente pasi që është shoqëruar me barrë të
tepërt tatimore për subjektet të cilat janë tatimpagues të rregullt, duke rezultuar me shpërndarje të
pabarabartë të barrës tatimore.
b)Të mirat publike të cilat i ofron shteti si: rendin dhe ligjin në vend, investimet në
infrastrukturë, arsimin dhe shëndetësinë, mbrojtjen e ambientit, pastaj të ardhurat në para dhe
transferet në natyrë, janë një tregues tjetër i nivelit të mirëqenies për qytetarët tanë. Rritja e
varfërisë dhe e papunësisë në Kosovë, niveli i ulët i sundimit të ligjit, (mbi 100 mijë dosje të
pashqyrtuara), kapacitete të ulëta administrative, janë ndër të tjera tregues të përformancës
qeveritare në vendin tonë.
Rritja e premtuar e pagave për shumicën e të punësuarve të sektorit publik për vitin 2011 (3050%), nga ana e qeverisë aktuale paraqet një veprim që shkon në funksion të ngritjes së efiçiencës
shpërndarëse dhe ruajtjes së paqes sociale me indikacione të ngritjes së kërkesës në treg.
c) Investimet në cilësinë e arsimit në të dy sektorët përbëjnë konditë të fuqishme për rritje
ekonomike.Ofrimi privat i të mirave publike, veçanërisht në sistemin e arsimit të lartë në Kosovë,
rezulton të jetë efiçient dhe komplementar në sistemin e arsimit. Mosgatishmëria e studentëve që
arsimin privat ta zëvendësojnë me atë publik është poashtu tregues tjetër për efiçiencën private të
arsimit të lartë në krahasim me atë publik.
ç) Sfidë për procesin e buxhetimit mbetet hartimi i suksesshëm i planeve afatgjata buxhetore
sipas metodës së planifikimit strategjik dhe mosaplikimi i analizave shkencore si analiza kostopërfitim, para proceseve vendimmarrëse buxhetore.
Nga strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës, nga korniza makro-ekonomike dhe fiskale si dhe
nga prioritetet e caktuara të qeverisë hartohet plani i buxhetit vjetor i cili bazohet në radhë të parë
nga të hyrat potenciale buxhetore si dhe nga
të hyrat tjera (donacionet etj.), jashtë sistemit ekonomik kombëtar.
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d) Megjithëse i krijuar para pak më shumë se dhjetë viteve nga administrata ndërkombëtare
në Kosovë, prokurimi publik përmes të cilit shpenzohet rreth 67% e buxhetit shtetëror sipas të
gjitha vlerësimeve vendore e ndërkombëtare përkundër përparimeve mbresëlënëse, mbetet shumë
për të dëshiruar. Vërejtjet më të shpeshta të dalura nga auditori gjeneral por edhe nga organizmat
ndërkombëtarë të vlerësimit të përformancës kanë të bëjnë me: implementim jo të duhur të
legjislacionit aktual të prokurimit, shmangie nga plani i prokurimit, vlerësime jo të drejta të
tenderëve, tenderimet e shumta njëburimore, vlera të dobëta për para, interferime politike në
proces të prokurimit, por edhe mbikqyrje jo efektive e implementimit të kontratave. Të gjitha këto
dobësi të procesit të prokurimit kanë sjellë deri te shpenzimi jo efiçient i fondeve publike që
manifestohet me një autput kombëtar (rezultat) të dobët në raport me vlerën e tregut si në aspektin
cilësor ashtu edhe në atë sasior. Rekomandimet edhe të Komisionit evropian janë që të bëhet
reformë në prokurim publik, e cila do të përfshinte kalimin në sistemin elektronik të prokurimit
prej nga do të rritej transparenca, do të rritej efiçienca e procesit të prokurimit dhe do të zvogëlohej
mundësia e abuzimit me fondet publike.
dh) Pritjet të cilat ekzistojnë në lidhje me përformancën e kontrollit të jashtëm apo të
brendshëm të shpenzimeve publike të paktën deri më tani nuk janë përmbushur as përafërsisht në
Kosovë. Mënyra e përdorimit të fondeve publike, realizimi i objektivave të planifikuara, vlerësimet
mbi gjendjen aktuale të administrimit të parasë publike, mundësitë për parandalimin e
keqpërdorimeve, zbulimin e tyre, eliminimi i gabimeve dhe përmirësimi i vazhdueshëm i proceseve
dhe përformancës së shpenzimeve publike do të duhej të ishin pjesët kryesore të aktiviteteve të
mbikqyrjes financiare qoftë të jashtme apo të brendshme. Çdo herë autputi i krijuar përmes
shpenzimit publik për të mira publike, duhet të matet, të verifikohet a është në harmoni me
standardet e caktuara të shprehura në aspekte sasiore dhe cilësore dhe gjithsesi të raportohet
bashkë me rekomandimet. Në të vërtetë duke eliminuar gabimet dhe aktivitetet e panevojshme,
organizatat buxhetore do të mund të arrijnë t’i shtojnë vlerat e tyre duke ulur shpenzimet dhe rritur
efiçiencën e parasë publike.
e)Ajo çfarë mbetet për t’u vazhduar edhe më tutje është mbajtja e ritmit të investimeve
kapitale të cilat kapin shumën e rreth 25% të buxhetit vjetor sidomos investimet në infrastrukturë
ku të mirat publike manifestohen në një mënyrë direkte në shërbim të qytetarëve.
ë) Krijimi i fuqisë në treg (monopolet) si sigurimet private, tregu bankar, tregu i
karburanteve, etj. dhe mungesa e vetë tregut apo eksternalitetet negative që kanë të bëjnë me
çështjet e mbrojtjes së ambientit në Kosovë, janë mjaft të theksuara. Ndarjet e vogla buxhetore për
mbrojtje të mjedisit dhe politikat që lidhen me ato janë në nivele dëshpëruese. Si të tilla ato ulin
vazhdimisht mirëqenien shoqërore dhe përfaqësojnë të kundërtën e të mirave publike. Temat si
lufta kundër monopoleve si dhe rregullimi ligjor dhe praktik i eksternaliteteve nuk duket se janë
aktualisht prioritete të autoritetit publik dhe vendimmarrës.
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6. KONKLUZIONET
Të mirat private nuk mund të qëndrojnë në një” terren të sigurtë,” pa të mirat publike.
Në rrethanat e një konjukture ekonomike gjithnjë në ndryshim të pandërprerë, të karakterizuar nga
pasiguria dhe ekzistimi i ekuilibrave mjaft të brishtë socio – ekonomik, shoqëria moderne e
përfaqësuar nga shteti modern ndodhet përballë sfidave jo të lehta.
Në kushtet e globalizimit të jetës ekonomike dhe shoqërore, ku varshmëria reciproke midis
vendeve e shteteve, midis entiteteve biznesore apo edhe e individëve shënon rritje të vazhdueshme;
e tërë kjo konjukturë zhvillimore duhet të zhvillohet mbi një bazë të përbashkët me interes të
përbashkët për të gjithë pjesëtarët e shoqërisë që quhet e mirë publike.
Koncepti i të mirave publike në të vërtetë është mjaft i gjërë duke përfshirë indikatorët e
përformancës së shtetit në lidhje me sigurinë e përgjithshme, rendin dhe ligjin, infrastrukturën e
përgjithshme, sistemin arsimor, sistemin shëndetësor, mbrojtjen e ambientit etj. të cilat në një
mënyrë ose tjetër janë pjesë përbërëse e mirëqenies së përgjithshme. Nga sa u tha më lart mund të
nxjerrim këto përfundime:
- Trendet bashkohore të zhvillimit nuk mund të mendohen pa një nivel minimal sigurie publike
dhe të pronës, pastaj pa një nivel të caktuar sundimi të ligjit. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për
një infrastrukturë të përgjithshme që përfshin: rrugët, kanalizimet, ujësjellësit, sistemin energjetik
funksional, të telekomunikacionit, autostradave, ruajtjes së mjedisit përgjithësisht etj.
- Por trendet bashkëkohore të zhvillimit nuk mund të mendohen as pa një nivel minimal të
koncensuesit shoqëror i cili do të siguronte “paqen sociale” ndërmjet anëtarëve të shoqërisë. Dhe
një minimum koncensuesi shoqëror nuk do të mund të arrihej pa një shpërndarje dhe rishpërndarje
të të ardhurave kombëtare të udhëhequr nga shteti. Edhe në këtë rast shpërndarja e të ardhurave
përmes politikës shtetërore fiskale paraqet një të mirë publike përmes së cilës ruhet dhe avansohet
mirëqenia sociale në njëren anë si dhe vendoset drejtësia shoqërore për të gjithë anëtarët e
shoqërisë në anën tjetër. Eseisti i njohur anglez Samuel Johnson thot ” Kujdesi në favor të të
varfërit është testi më i mirë për civilizimin.”
- Të gjitha të mirat të cilat ekzistojnë në një shoqëri qoftë të krijuara apo të marrura në trashëgim
janë ose të mira publike ose private. Të mirat publike u ofrohen në sasi të njëjtë për të gjithë
pjesëtarët e shoqërisë siç është rasti me sigurinë dhe rendin publik që dmth. se nuk mund të
përjashtohet asnjë pjesëtar nga një e mirë e tillë publike, por në anën tjetër për shtetin si ofrues i
kësaj të mire nuk ka kosto shtesë për çdo individ që konsumon të mirën publike.
Plotësimi i këtyre dy konditave bënë që një e mirë publike të jetë e mirë plotësisht e pastër publike,
mirëpo në të shumtën e rasteve të mirat publike manifestohen në forma të përziera.
Përderisa njëri nga kushtet për t’u kualifikuar një e mirë si publike është papërjashtueshmëria në
konsum, përfitimi nga ajo e mirë duhet të jetë gjithsesi i gjithë shoqërisë në masë të njejtë.
- Shpenzime më të mëdha publike dmth. edhe të mira më të mëdha publike për shoqërinë por
njëkohësisht këto kërkojnë edhe tatime më të larta për të mbushur buxhetin.
- Gatishmëria qeveritare për të paguar apo financuar të mirat publike është në varshmëri direkte
nga mënyra e të tatuarit apo politika fiskale e aplikuar. Rasti i financimit të projektit të autostradës
79

Të mirat publike dhe administrimi efiçient i tyre

“Rruga e Kombit” është rast tipik ku gatishmëria financuese e qeverisë është në nivel të
pamjaftueshëm dhe futja në deficit buxhetor do të jetë mjaft e mundur.
- Politika fiskale tatimore e cila aplikohet si pjesë e politikës ekonomike të qeverisë duhet të ketë
gjithnjë parasysh faktin që të mund të sillet në suaza të një efiçience tatimore.
Përfundimet e ekonomiksit të sektorit publik se tatimet e kërkuara për të financuar të mirën
publike, mund të përfitohen pa ndikuar në vendimet ekonomike në sektorin privat duhet
respektuar me përgjegjësi për të siguruar një ofrim efiçient të të mirave publike. Nga kjo del se
gatishmëria e qeverisë për të financuar të mirat publike varet edhe nga gatishmëria e individëve
apo bizneseve për të paguar tatime shtetit.
-Të gjitha ato tatime të cilat përcillen me barrë të tepërt nuk janë efiçiente ngase përcillen në fund
me humbje të mirëqenies shoqërore, pavarësisht nga forma e organizimit të subjekteve tatimore.
- Individët të cilët dëshirojnë dhe konsumojnë të mira publike falas njihen në literaturën
ekonomike si “ Kalorës të Lirë”, (angl. “Free Rider”). Mospagesa e tatimeve dhe taksave, rastet si
keqpërdorimi i rrymës elektrike , keqpërdorimi i ujit, ngrohjes publike; janë aktivitete të cilat u
referohen individëve apo subjekteve të cilët, duke përfituar nga papërjashtueshmëria në kosum e të
mirave publike, dëshirojnë të përfitojnë falas, duke i lënë vetëm të tjerët të paguajnë, dukuri kjo e
përhapur në masë në Kosovë.
- Në anën tjetër të mirat publike mund të ofrohen si nga ana e shtetit poashtu edhe nga sektori
privat. Pjesën më të madhe të të mirave publike i prodhon apo i ofron vetë shteti por një pjesë
mund të autorizoj sektorin privat që t’i ofroj këto të mira të cilat plotësojnë kërkesën e tregut; si
arsimi privat, shëndetësia private, tregu i sigurimeve private, etj. Kur konkurenca e lirë është
prezente, ofrimi privat apo publik është pak i rëndësishëm, mirëpo efiçienca kërkon që gjithmonë
të preferohet sektori më pak i kushtueshëm.
- Administrimi efiçient i të mirave publike është i lidhur me efiçiencën e shpenzimeve publike si
proces nëpër të cilin transformohen burimet në rezultate respektivisht në të mira publike.
Menaxhimi i sektorit publik nuk mund të optimalizohet pa plane strategjike zhvillimore dhe
buxhetore. Poashtu, shpenzimi i buxhetit përmes prokurimit publik që në vitet e fundit sillet rreth
20% e BPV-or, nuk e arrin tregun në mënyrë të kënaqshme. Planet jo efikase të prokurimit me
specifikimet e fryera teknike, lënë vend për dyshime në suksesin e procesit. Në fazat e më
vonshme, të vlerësimit dhe implementimit të kontratave paraqiten mangësi në menaxhimin e
projekteve dhe përmbylljen e suksesshme të tyre.
- Mbikqyrja e shpenzimeve publike nuk kënaq pritjet e nevojshme, si aktivitet i cili duhet të shtojë
vlerë proceseve të shpenzimeve publike. Përmirësimi i vazhdueshëm i efiçiencës si fazë
përmbyllëse e menaxhimit kualitativ nuk mund të realizohet pa një përfshirje sistemore që nga
planifikimi, implementimi, kontrolli dhe auditimi i shpenzimeve publike.
- Me pjesëmarrje prej mbi 30% në BPV-or, shpenzimet publike në Kosovë janë tregues edhe i
transaksioneve ndërmet sektorit publik dhe atij privat, ndërsa ndërshmëria (vlerat etike) gjatë
realizimit të blerjeve shtetërore, konsiderohet si e mirë publike.
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7. REKOMANDIMET
Konkluzioni në të cilin kishte arritur Aristoteli para disa mijëra viteve se; “të zakonshmes
njerëzit i kushtojnë gjithmonë kujdesin më të vogël”, sikur qëndron dhe tingëllon mjaft
bashkëkohorë edhe sot. Të mirat publike janë një shembull tipik i të zakonshmes me të cilat
përballemi çdo ditë dhe çdo hap. Zhvillimet ciklike të konjukturave ekonomike, nivele jo të
kënaqshme të sigurisë dhe sundimit të ligjit, mbrojtje e pamjaftueshme e mjedisit jetësor, prezencë
theksuar e korrupsionit dhe e krimit të organizuar, nivele të ulëta të mirëqenies shoqërore të
përcjellura me varfëri dhe papunësi, etj. janë disa nga indikatorët e përformancës së shtetit dhe
shoqërisë aktuale. Vetë arsyeja e ekzistimit të shtetit ndër të tjera është e lidhur me të mirat publike
pa të cilat të mirat private nuk mund të ekzistojnë. Ndër rekomandime kemi veçuar:
•

•
•

•

Të mirat publike konkrete si siguria dhe rendi publik duhet të jenë ndër prioritetet të cilat
duhet fokusuar qeveria e Kosovës në të ardhmën. Ngritja e përformancës së kapaciteteve të
sigurisë publike duke pasur vazhdimisht mbështetjen e të gjithë mekanizmave shtetëror dhe
të shoqërisë civile është e domosdoshme për të siguruar një ambient të përshtatshëm për
biznes të brendshëm dhe për investime të kapitalit të huaj.
Krijimi i një shoqërie të sundimit të ligjit në Kosovë duhet të jetë prioritet i
pakontestueshëm. Në të kundërtën ekzistimi i lidhjeve horizontale (nepotizmi, grupet
klanore, etj.), më të forta se sa ato vertikale si sistemi ligjor, pengon progresin shoqëror.
Ndërtimi dhe funksionalizimi i një infrastrukture fizike të gjithëmbarshme si rrugët,
energjia elektrike, telekomunikimi, rrjetet e ujësjellësit dhe kanalizimit, etj. janë të mira
publike të cilat u shërbejnë papërjashtim të gjithë qytetarëve dhe një fundamant i
qëndrueshëm për zhvillim dhe ngritje të mirëqenies shoqërore.
Duhet të liberalizohet tregu i shërbimeve publike i dominuar nga ndërmarrjet publike,
bazuar në konkurencë të lirë të të gjithë sektorëve si: publik ashtu edhe privat, për rritjen e
përformancës në mbrojtje të mjedisit, ngritjen e efiçiencës gjatë ofrimit të shërbimeve
publike, mirëpo qeveria duhet të intervenoj në rregullimin e eksternaliteteve negative,
përmes politikës tatimore apo rregullave ligjore.

•

Rregulla e efiçiencës ekonomike duhet të vendoset si standard i lartë i politikës fiskale si në
aspektin e grumbullimit të të hyrave publike ashtu edhe në aspektin e shpenzimeve publike.

•

Zvogëlimi i barrës së tepërt tatimore ndaj tatimpaguesve privat, ngrit efiçiencën tatimore
dhe gatishmërinë për pagesë të tatimeve.

•

Luftimi institucional i “ Kalorësit të Lirë” dhe zvogëlimi i ekonomisë joformale janë
parakushte të zhvillimit të konkurencës së lirë, barazisë fiskale dhe diferencimit ekonomik
të bizneseve, prej nga do të dërgohej një sinjal i mirë edhe për investime të jashtme.

•

Rishpërndarja e të ardhurave për mirëqenie sociale duhet të shoqërohet me zhvillimin e
programeve të reja të cilat do të fokusoheshin në aftësime dhe riorientime profesionale të
individëve në asistencë sociale në përputhshmëri me kërkesat e tregut, duke krijuar modele
të sjelljes qytetare të cilat nuk mbështeten vetëm në skema të ndihmës sociale.
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•
•

Rritja e fondeve për sektorët e shërbimeve krahas një menaxhimi efiçient të tyre si në
shëndetësi, arsim, siguri të ushqimeve, mallrave ushqimorë dhe inputeve të tyre, ndikojnë
direkt në mirëqenien shoqërore.
Efiçienca në shpenzimin e fondeve publike duhet të arrihet përmes administrimit efiçient të
proceseve si: planifikimit të shpenzimeve publike (buxhetit), implementimit të
shpenzimeve publike (prokurimit dhe Thesarit), auditimit të shpenzimeve publike (brenda
dhe jashtë OB-re) dhe përmirësimit të vazhdueshëm të proceseve.

•

Planifikimi strategjik i buxheteve duhet të bëhet kusht për hartimin e buxheteve vjetore në
të gjitha nivelet e qeverisjes në Kosovë ndërsa mbështetja mbi analizat ekonometrike të
cilat kanë të bëjnë me kostot dhe përfitimet e ndarjeve buxhetore, rrisin potencialisht
përformancën e shpenzimeve publike në shfrytëzimin efiçient të burimeve. Hartimi i
prioriteteve buxhetore duhet të bëhet në konsultime me ekspertët vendorë dhe
ndërkombëtar si dhe në debate me publikun dhe shoqërinë civile sipas sistemit nga poshtë –
lartë të buxhetimit.

•

Përmirësimet në procesin e prokurimit publik duhet të përfshijnë: rritjen e transparencës në
të gjitha fazat e prokurimit publik dhe luftën kundër korrupsionit, kalimin në prokurim
elektronik si formë e rritjes së efiçiencës në shfrytëzimin e fondeve publike, ngritjen e
kapaciteteve për planifikim të prokurimit, specifikimet teknike të jenë reale dhe sipas
konjukturës së tregut në përpilimin e të cilave duhet të merret edhe vlerësimi ekonomik nga
ana e ekonomistëve, vlerësime të drejta të ofertave konkuruese, oferta fituese për
furnizime, shërbime apo kryerje punësh duhet të pasqyroj sa më saktë vlerën e tregut
(vlerën për para) me përcjelljen e kontratës deri në implementimin përfundimtar të saj,
eliminimin e interferimeve politike gjatë zhvillimit të procedurave të prokurimit, mbikqyrja
dhe monitorimi proceseve të prokurimit nga ana e Departamentit të KRPP-së duhet të
ndodh më shpesh dhe pa paralajmërim.

•

Menaxhimi i shpenzimeve dhe çertefikimi i pagesave nga ana e departamentit të thesarit
duhet të reflektoj një gjendje reale të realizuar nga prokurimi.

•

Mbikqyrjet e shpenzimeve publike përmes auditimit dhe kontrollit qoftë të brendshëm, të
jashtëm apo komisioneve parlamentare duhet të rrisin kapacitetet njerëzore dhe
profesionale si në aspektin numerik ashtu edhe në atë kualitativ. Meqenëse është më se i
pranuar fakti se verifikimi matja dhe kontrolli i autputit publik është proces i cili shton
vlerë, atëherë rritja e përformancës së organeve të kontrollit dhe auditimit mbetet
vendimtare për përdorimin efiçient të fondeve publike. Parandalimi është njëri ndër parimet
e menaxhimit kualitativ sot, dhe mundemi të konstatojmë se pa një kontrollë të
gjithanshme, të pakufizuar në kohë, të pavarur politikisht dhe me kapacitete njerëzore të
rritura; administrimi publik nuk do të mund të lirohet nga keqmenaxhimi dhe abuzimi me
pushtetin që ka si reperkusion inefiçiencën , korrupsionin si e keqe publike dhe uljen e
mirëqenies së përgjithshme shoqërore.

•

Përmirësimi sistematik i proceseve të shpenzimit të fondeve publike me anë të një çasje
sistemore, gjithëpërfshirëse, duke zbuluar shkaqet dhe eliminuar gabimet duhet të bëhet
standard i implementueshëm gjatë gjithë ciklit të administrimit publik si indikator i
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përformancës së organizatave buxhetore. Kufizimet buxhetore qeveritare me qëllim të
zvogëlimit të hendekut midis shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore do të duhej të ishin:
zvogëlimi e shpenzimeve operative, pa dëmtuar cilësinë operacionale ku mund të
përfshihen: blerjet e makinave të shtrenjëta, shpenzimet e derivateve, furnizimet me
materiale hargjuese, të mirëmbajtjes së automjeteve, shpenzimet e telefonit, drekat zyrtare
dhe darkat, në të gjtha organizatat buxhetore pastaj rishikimin e pagave për zyrtarët e lartë,
kufizimet për meditje dhe udhëtimet e tyre zyrtare. Nëse ngritja institucionale dhe
shtetërore në Kosovë e ka barren e saj, atëherë ajo duhet të jetë sa më inkluzive, duke
filluar nga lart-poshtë.
•

Shtetin e kemi ashtu si e kemi edhe etikën në administrimin publik. Mungesat e vlerave
etike që pasqyrohen me devijime nga normat ligjore shtrojnë nevojën për ngritjen dhe
kultivimin e një kulture të re të bazuar në norma të reja të sjelljes ku interesi i përgjithshëm
do të ishte mision i punës dhe aktiviteteve të administrimit publik, ku abuzimi me fondet
publike do të shndërrohej në një normë të dënueshme nga shteti dhe shoqëria.

•

Meqenëse autoriteti shtetëror është mekanizmi i cili duhet të përmirësoj efiçiencën në
alokimin e burimeve ekonomike të kufizuara në shoqëri, atëherë puna ime kërkimore në të
ardhmën do të mund të ishte mbi mundësitë e aplikimit të standardit të efiçiencës në tërë
ciklin e menaxhimit në sektorin publik.
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9. SHTOJCAT
Kodet e mirësjelljes në administratë
“Kodi etik i prokurimit”, i përket Pjesës C të rregullave të prokurimit publik. Ato përfshijnë një aneks të
formularëve standard, si: “Deklarata nën betim për Zyrtarët e Prokurimit”, “Deklarata nën betim për
anëtarët e komisionit për vlerësimin e tenderëve, të krijuar nga Autoriteti Kontraktues” dhe “Deklarata
nën betim për punonjësit e KRPP-së, APP-së dhe OSHP-së”.70
Në vazhdim po sjellim pjesën më thelbësore të Kodit të etikës së prokurimit të marrur nga KRPP-ja.
“Kodi etik i Prokurimit ka për qëllim të shërbej si udhëzues për të gjithë personelin apo organizatat të cilat
marrin pjesë në çfarëdo faze dhe në çfarëdo niveli të drejtpërdrejtë ose tërthorazi në procesin e prokurimit
që përdorin mjetet e Buxhetit të Konsoliduar të Kosovës si dhe fondet tjera publike, ose që me ligj iu
kërkohet të zbatojnë Ligjin dhe rregullat e Prokurimit Publik të Kosovës.
Deklarata mbi Politikën e Prokurimeve nga KRPP-ja tregon qartë se është politikë e Komisionit
Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) të promovojë objektivat e mbrojtjes së integritetit të Qeverisë
së Kosovës dhe shpenzimin e mjeteve të ofruara nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK), si dhe
fondet tjera publike,duke përshkruar standardet më të larta të sjelljes etike, pa krijuar pengesa të pa
arsyeshme për ofrimin e një shërbimi publik sa më efikas dhe sa më efektiv.
Ata persona të cilët ofrojnë çfarëdo forme të kontributit, pjesërisht ose plotësisht dhe kanë qenë ose do të
jenë të përfshirë në procesin e zgjedhjes së tenderuesve drejtpërdrejt ose tërthorazi, për ofrimin e
shërbimeve, mallrave, pajisjeve, projekteve, punëve, këshillimeve ose kërkesave tjera të tilla, të cilat
prokurohen me mjete të marra nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK), si dhe fondet tjera publike,
ose me ligj iu kërkohet të zbatojnë Ligjin dhe rregullat e Prokurimit Publik të Kosovës, do të jenë të
obliguar të sillen në pajtim me rregullat më poshtë.
Parimet e sjelljes etike në prokurim
Sjellja e pritur. Aty ku ka ndonjë element ose dyshim për sjelljen, e cila duket të jetë jo e përshtatshme
ose ngrit çështje etike, në çfarëdo faze gjatë veprimit të prokurimit, atëherë çdo person, apo persona, që
vërejnë ose janë në dijeni për një sjellje të tillë, duhet që menjëherë të raportojë këtë brengë te
mbikëqyrësi, ose ta raportojë këtë sjellje te KRPP-ja
Niveli i autoritetit. Të gjithë personat që janë të përfshirë në çfarëdo forme në aktivitete të prokurimit, do
të sigurojnë që ata nuk do të përdorin autoritetin e tyre ose pozitën, në asnjë situatë për përfitimin personal
në çfarëdo forme tjetër të përfitimit.
Vendimet për prokurim. Vendimet për prokurime duhet të bëhen pas vlerësimeve të arsyeshme mbi
disponueshmërinë, përshtatshmërinë, cilësinë, shërbimin, koston më të ulët ose koston më ekonomike,
specifikacionet teknike, integritetin dhe objektivitetin, duke hequr dorë krejtësisht nga përfitimi personal
Integriteti. Të gjithë zyrtarët e prokurimit do të mbajnë një nivel të padiskutueshëm të integritetit në të
gjitha relacionet private dhe profesionale afariste dhe veprimtaritë e punës, si brenda ashtu edhe jashtë
organizatave në të cilat ata punojnë. Standardet më te larta. Të gjithë zyrtarët e prokurimit do të
promovojnë vazhdimisht standardet më të larta të mundshme të kompetencës profesionale në mesin e
atyre për të cilët janë përgjegjës dhe me bashkëpunëtorët e vet. Përveç kësaj, është detyrë e të gjithë
zyrtarëve të përfshirë në prokurim të ngritin dijen e tyre, në aspektin profesional,teknik, ligjor dhe
komercial si dhe të përmirësojnë vazhdimisht statusin dhe gjendjen e profesionit të prokurimit.
_____________________
70.KRPP. “Kodi etik i Prokurimit”, Prishtinë, 2007, fq.2. Duke qenë mjaft e qartë përmbajtja e dokumentit i cili njihet si pjesa
“C”, e rregullave të prokurimit publik, po e japim pa ndonjë ndërhyrje të veçantë.
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Shfrytëzimi i mjeteve dhe burimeve. Është e obligueshme për të gjithë personat që merren me aktivitete
të prokurimit, të optimizojnë përdorimin e të gjitha mjeteve dhe burimeve për të cilat ata janë përgjegjës
t’i ofrojnë, ashtu që të maksimizojnë përfitimin e organizatës për të cilën punojnë, ose në të mirë të
organizatës për të cilën ata ofrojnë ato burime.
Ligji i Kosovës. Nga të gjithë personat që merren me prokurim publik kërkohet që të zbatojnë me
besueshmëri Ligjin për Prokurim Publik të Kosovës, Ligjet tjera të Kosovës, si dhe marrëveshjet
ndërqeveritare të nënshkruara në mes të Qeverisë së Kosovës dhe institucioneve ndërkombëtare.
Udhëheqja etike në prokurim
Deklarata e interesit. Aty ku mund të ketë ndonjë interes personal, drejtpërdrejt ose tërthorazi, qoftë
përmes biznesit, familjes ose miqve, ose përmes lidhjeve tjera, interes i cili mund të ndikojë ose mund të
konsiderohet nga të tjerët me arsye se mund të ndikojë në gjykimin e personit dhe paanshmërinë e tij, në
çfarëdo çështje relevante për detyrat e tij/saj, atëherë ai interes duhet që të deklarohet në mënyrë të qartë
para eprorëve para se të ndërmerret ndonjë veprim në procesin e prokurimit.
Dhuratat dhe ryshfeti. Është krim marrja e mitos, ose përpjekja për të mitosur ndonjë zyrtar ose ishzyrtar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në çfarëdo posti ose për të kërkuar, pranuar, ose për t’u pajtuar për të
pranuar nga ndonjë person tjetër ndonjë dhuratë ose ofertë për punësim, në lidhje me ndonjë vendim,
aprovim, mos-aprovim, rekomandim, përgatitje të ndonjë pjese të kërkesës për program ose kërkesës për
blerje, duke ndikuar në përmbajtjen e ndonjë specifikacioni ose standardi të prokurimit, dhënie e këshillës,
hetimit ose auditimit, ose në çfarëdo tjetër kapacitet këshillues në çfarëdo procedure ose aplikimi, kërkese
për vendim, përcaktim, ose ndonjë çështje tjetër të veçantë që është relevante për çfarëdo kërkese për
prokurim ose kontratë apo nënkontratë, ose për çfarëdo ofertimi ose propozimi që mund të jetë në proces,
ose në pritje për t’u procesuar.
Konfidencialiteti dhe saktësia e informacionit. Konfidencialiteti i informacionit të marrë gjatë detyrës
duhet të respektohet dhe asnjëherë të mos përdoret për përfitime personale. Po ashtu, çdo informacion i
dhënë gjatë detyrës duhet të jetë i vërtetë dhe i drejtë dhe asnjëherë të mos jepet me qëllim të hutimit apo
keq-udhëzimit të pjesëmarrësve ose kolegëve, në asnjë pjesë të procesit prokurimit.
Tenderuesit e regjistruar. Asnjë individ ose organizatë nuk ka të drejtë të bashkëpunojë, të prokuroj, ose
të nënshkruajë kontratë, me ndonjë organizatë që as nuk është e regjistruar në Kosovë dhe/ose nuk
paguan tatime në Kosovë. Kjo klauzolë vlen për tenderuesit të cilët funksionojnë dhe veprojnë brenda
territorit të Kosovës.
Konkurrenca e drejtë. Duhet të bëhet çdo përpjekje e mundshme për të krijuar konkurrencë të drejtë dhe
të barabartë në mes tenderuesve. Tenderuesit duhet të jenë të sigurt se i tërë procesi i prokurimit,
specifikacioni, vlerësimi i tij, janë rigorozisht të kontrolluara dhe se procesi është i hapur, transparent dhe
në përputhje me Ligjin e Prokurimit Publik në fuqi.
Obligimet kontraktuese. Kontratat janë marrëveshje ligjore obliguese në mes të palëve dhe prandaj duhet
pasur kujdes gjatë gjithë fazave brenda procesit të kontratës. Asnjëra palë nuk mund të bëjë ndryshime pa
marrëveshje të shkruar të të dyja palëve. Përveç kësaj, duhet të pasur kujdes të veçantë aty ku ndryshimet
potenciale mund të shkaktojnë rritje të kostos në raport me fondet e caktuara më herët.
Dhuratat afariste. Dhuratat afariste, përveç atyre me vlerë shumë të vogël, siç mund të jenë lapsa
promocional për fund të vitit kalendarit, fletore shënimesh ose kalendarë, kursesei nuk duhet të pranohen.
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Nëse ka ndonjë dyshim për pranimin e dhuratës ose jo, atëherë ajo ofertë duhet t’i tregohet zyrtarit
mbikëqyrës.
Mikpritja. Një mikpritje shumë modeste është formë e pranuar e marrëdhënieve afariste. Megjithatë,
asnjë mikpritje e pranuar nuk duhet të jetë shumë më e madhe se sa mikpritja që punëdhënësi pranues do
ta jepte nga ana e tij. Pranuesi i mikpritjes nuk duhet të lejojë që të vijë në pozitë ku ai ose ajo do të mund
të shikoheshin nga të tjerët se janë ndikuar nga pranimi i mikpritjes në marrjen e ndonjë vendimi afarist.
Faktorët që duhet të merren parasysh në rast të ofrimit të ndonjë dhurate ose mikpritje
a) Motivi i dhuruesit,nëse dhurata është shprehje e falënderimit, apo është ryshfet;
b) Vlera e dhuratës ose e mikpritjes;
c) Lloji i dhuratës dhe natyra e mikpritjes;
d) Mënyra në të cilën është bërë oferta, pra a ka qenë e hapur apo fshehurazi;
e) Çfarë pritet nga pranuesi i dhuratës (nëse pritet ndonjë gjë)?;
f) Çfarë përshtypje do të krijojë dhurata ose mikpritja te eprorët,kolegët dhe vartësit;
g) Keni parasysh pre-disponimin njerëzor për të menduar gjithmonë më të keqen;
h) Cili do të jetë reagimi i punëdhënësit nëse kupton për ngjarjen?;
i) Nëse blerësi sinqerisht mund të jetë i sigurt se dhurata nuk do të ndikojë në objektivitetin e
tij/saj gjatë përzgjedhjes së furnizuesve.
Çfarë është e pranueshme: - Mikpritje e vogël, p.sh., ushqim i paktë, biskota/torta, pije joalkoolike, etj;
Nëse individi nuk ka transport, atëherë pas përfundimit të vizitës, mund të pranojë ofrimin e transportit
lokal nga organizata deri te qendra më e afërt ndërlidhëse transportuese
Çfarë nuk është e pranueshme: Bileta falas për ndeshje sporti, teatër, kinema, ngjarje argëtuese ose të
ngjashme; Vikende të paguara në pushimore, udhëtim falas ose bileta avioni, pushime, vendosje në hotel,
etj; mëditje të paguar, pagesë për shpenzime udhëtimi, qoftë brenda apo jashtë vendit; Oferta për punësim
të individit, familjes, miqve, bashkëpunëtorëve të tij; ndihmë ose përfitim, në çfarëdo forme, për familjen,
miqtë ose bashkëpunëtorët afaristë;
Në përgjithësi, të gjitha format e dhuratave dhe mikpritjes duhet të mënjanohen në mënyrë rigoroze.
Përdorimi i aseteve. Praktika e përdorimit të pronës së financuar nga fondet publike në formë të aseteve,
automjeteve, pajisjeve ose shfrytëzimi i përparësisë së krijuar nga kontratat zyrtare të organizatës, për
përdorim vetjak ose tjetër, duhet të mënjanohet. Nëse ka ndonjë arsye valide për të lejuar një veprim të
tillë, atëherë veprimi mund të ndërmerret vetëm me lejen e eprorit të organizatës. Nëse ndodhë që të
përdoren mjete të konsumueshme gjatë përdorimit vetjak, atëherë ato mjete duhet të paguhen
(kompensohen) nga individi që i ka shfrytëzuar.
Alokimi i kostos ose shpenzimeve. Të gjitha kostot dhe shpenzimet që ndodhin, qoftë drejtpërdrejt qoftë
tërthorazi, dhe janë të ndërlidhura qoftë me mikpritjen qoftë me procesin e prokurimit, qoftë me ndonjë
vendpunim ose inspeksion pune, qoftë me bujtjen në hotel qoftë më shpenzimet e transportit apo
aeroplanit, përgatitjen e modeleve ose skicave, përgatitjen e pajisjeve, testimin e pjesëve testuese, do të
paguhen ekskluzivisht nga organizatat qeveritare ose autoritetet kontraktuese që janë përgjegjëse për
krijimin e atyre kostove dhe shpenzimeve.
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Konflikti i interesit
Zyrtarët e prokurimit do të sillen në çdo kohë në pajtim me përgjegjësitë e postit të tyre dhe do të kenë
kujdes të veçantë se sjellja e tyre nuk do të ketë efekt të dëmshëm për organizatën e tyre, që rrjedh nga
konflikti mes interesave të tyre dhe interesave të organizatës.
Për qëllime të kësaj deklarate, individi konsiderohet se ka konflikt interesi kur individi, ose ndonjë anëtar
familjeje ose bashkëpunëtor i tij:
Ka një interes aktual ose potencial financiar ose të llojit tjetër i cili dëmton ose mund të dëmtojë
pavarësinë e gjykimit të individit gjatë kryerjes së detyrave ndaj organizatës, ose mund të ketë ndonjë
përfitim material financiar ose tjetër, nga posedimi i informacionit i cili është i natyrës konfidenciale.
“Familja” e individit përfshin gruan, prindërit, vëllezërit dhe motrat, fëmijët dhe të afërmit tjerë.
“Bashkëpunëtor” i individit konsiderohet çdo person, organizatë ose ndërmarrje në të cilën ose me të
cilën individi ose ndonjë anëtar i familjes së tij/saj është:
a) drejtor, zyrtar, punëtor, anëtar, partner, ose dorëzanë;
b) Ka ndonjë interes financiar që ia mundëson atij të veprojë i vetmuar ose në bashkëpunim me të tjerët
për të ushtruar kontroll ose ndikim të madh mbi politikat;
c) Ka ndonjë lidhshmëri tjetër materiale.
Nëse individi beson se ai ose ajo mund të kenë një konflikt interesi, atëherë individi duhet që menjëherë
dhe plotësisht t’ia sqarojë këtë konflikt ndonjë zyrtari më të lartë në organizatë. Personi do të përmbahet
nga pjesëmarrja në çfarëdo mënyre në çështjen me të cilën lidhet konflikti, derisa çështja e konfliktit të
mos jetë e zgjidhur.
Përkushtimi për standardet më të larta morale
Rrezikimi i procesit të prokurimit duke drejtuar prokurimet te furnizuesit e parapëlqyer, ose përpjekja për
të ndërhyrë në procesin konkurrues të tenderimit, qoftë kjo e bërë për ryshfet, miqësi apo arsye tjera,
konsiderohet si shkelje serioze e besimit publik.
Keqpërdorimi i fuqisë blerëse nga ndonjë organizatë ose individ, bart me vete mundësinë e dënimeve
civile dhe penale. Furnizuesit potencial për ndonjë urdhër-blerje ose kontratë janë të detyruar të
dëshmojnë se nuk do të përpiqen për të ndikuar ose kërcënuar asnjë punëtor, në asnjë prej fazave të
procesit të prokurimit. Dokumentet e kontratës ose kushtet do të përmbajnë një paragraf që thotë se çdo
përpjekje për të ndikuar në ndonjë të punësuar për të shkelur standardet e Kodit të Etikës, paraqet bazë të
mjaftueshme për prishjen e kontratës. Përveç kësaj, sjellja e tillë mund të çojë deri te masat penale ose
civile që ndërmerren përmes gjykatave.
Marrëdhëniet me tenderuesit Të gjithë tenderuesit e kualifikuar ose të parakualifikuar duhet të kenë
mundësinë për të konkurruar për aktivitete të prokurimit. Punëtorët publik ose përfaqësuesit duhet t’i
kryejnë detyrat me pa anshmëri, për të garantuar konkurrencë të drejtë dhe qasje në prokurimin publik nga
tenderuesit e përgjegjshëm. Për më tepër, ata duhet të sillen në atë mënyrë që do të forconte besimin
publik në integritetin personal të tij. Duhet të bëhen përpjekje për të ruajtur marrëdhënie pozitive dhe
profesionale me të gjithë tenderuesit. Afarizmi duhet të kryhet në mirëbesim ndërsa mosmarrëveshjet të
zgjidhen shpejt dhe drejtësisht. Tenderuesit që ndërmarrin ndonjë aktivitet të prokurimit në çfarëdo faze
duhet po ashtu të aplikojnë standardet që promovojnë praktikat etike dhe korrekte të afarizmit, siç janë
detajuar në Kodin e Etikës.
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Kodi i mirësjelljes për nëpunësit civil është tërësia e parimeve dhe normave, mbi bazën e të
cilave do të veprojnë të gjithë nëpunësit civilë. Kodi i mirësjelljes së nëpunësve civilë synon
vendosjen e rregullave të sjelljes për nëpunësit civilë, mbrojtjen e statusit të tyre si dhe rregullimin
e të drejtave dhe detyrave të nëpunësve civilë në raport me institucionet dhe qytetarët në përputhje
me legjislacionin në fuqi. Kodi i mirësjelljes do të nxisë cilësinë e shërbimeve publike për
qytetarët, etikën në punë dhe interesin publik, duke u karakterizuar nga integriteti, ndershmëria,
objektiviteti dhe paanshmëria në përmbushjen e detyrave.
Parimet e mirësjelljes për nëpunësit civilë sipas kodit të lartëshënuar janë si më poshtë: 71
- Parimi i ligjshmërisë: Nëpunësit civilë duhet të kryejnë punët vetëm sipas ligjit. Nëpunësit
civilë duhet të kryejnë shërbime dhe të merren vetëm me çështjet për të cilat kanë autoritet ligjor.
- Parimi i trajtimit të barabartë dhe i mosdiskriminimit: Nëpunësit civilë duhet të respektojnë
dinjitetin dhe barazinë e të gjithë njerëzve, pa asnjë dallim apo diskriminim.
- Parimi i neutraliteti politik: Shërbim besnik ndaj institucioneve qendrore dhe lokale, pa frikë
apo favorizim dhe pa marrë parasysh pikëpamjet politike apo anëtarësimin partiak. Nëpunësit
civilë duhet të veprojnë në mënyrë të pavarur nga pikëpamja politike e të mos pengojnë zbatimin e
politikave, të vendimeve ose të veprimeve ligjore të autoriteteve të administratës publike;
- Parimi i paanësisë dhe pavarësisë profesionale: Në shërbimin civil nuk lejohet anshmëria, që
do të thotë të ketë një predispozitë në favor të një rezultati të caktuar gjatë vlerësimit të një situate,
duke shkaktuar si rrjedhojë një dëm të pajustifikueshëm për interesin e përgjithshëm
ose për të drejtën e palëve të tjera të interesuara;
- Parimi i sinqeritetit: Në kryerjen e detyrave nëpunësi civil duhet të jetë i ndershëm, i paanshëm,
efikas, duke pasur parasysh vetëm interesin publik; mosshfrytëzim i pozitës zyrtare
apo i informatave për përfitim personal a për përfitimin e të tjerëve; mosshfrytëzim i informatave
apo përpjekja për t’i mashtruar të tjerët dhe mosshfrytëzim i zbulimit të informacionit të siguruar si
rezultat i pozitës zyrtare, por vetëm në pajtim me detyrat zyrtare.
- Parimi i ndershmërisë procedurale: Nëpunësit civilë gjatë punës së tyre në mënyrë të
ndershme duhet të përfillin procedurën për zbatimin e ligjit për të respektuar vlerat dhe
dinjitetin e personave të tjerë.
- Parimi i respektimit: Nëpunësi civil duhet të jetë i sjellshëm në marrëdhënie me qytetarët që
u shërben dhe me eprorët, kolegët e vartësit e tij. Nëpunësi civil duhet të sillet gjithnjë në mënyrë
të tillë, që besimi i publikut në ndershmërinë, paanshmërinë dhe efektivitetin e shërbimit publik
të ruhet e të rritet;
-Parimi i përdorimit racional të mjeteve financiare publike:. Nëpunësit civilë duhet të përdorin
mjetet financiare publike vetëm për qëllime publike. Asnjë nëpunës civil nuk do të devijojë,
keqzotërojë, ekspozojë apo të përdorë në mënyrë të pavarur mjetet financiare publike. Shpenzimet
e mjeteve financiare publike mund të bëhen vetëm në pajtueshmëri me procesin dhe procedurat të
cilat janë të përcaktura dhe në përputhshmëri me ligjin në fuqi.
- Parimi i shmangies së konfliktit të interesave: Nëpunësi civil duhet të mos lejojë që
interesat e tij private të bien ndesh me pozitën e tij publike, të shmangë konfliktet e interesave dhe
të mos shfrytëzojë asnjëherë pozitën për interesin e tij privat;
- Parimi i transparencës: Garantimi se proceset në Shërbimin Civil do të jenë të hapura për
publikun.
_________________
71. Marrur nga MSHP. “Kodi i mirësjelljes për nëpunësit civil, nr.01/2006, Prishtinë, 2006 .neni 3, fq.3.
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DEKLARATA NËN BETIM
Në bazë të Nenit 21.3 dhe 21.4 të Ligjit nr. 02/l -99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë i shpallur me Rregulloren Nr.2007/20

Ky formular duhet të plotësohet dhe të nënshkruhet nga personat para shërbimit të tyre si Zyrtarë të Prokurimit apo anëtarë të
Personelit të Departamentit të Prokurimit.
Një kopje e deklaratës së nënshkruar duhet të dorëzohet në KRPP për informim

NENI I:

IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar:
Adresa e AK:
Qyteti:
ueb-faqja e AK (nëse aplikohet):

Kodi postar:
E-mail:
Faksi:

Personi kontaktues:
Telefoni:
NENI II:

DEKLARATA NËN BETIM

Unë, i nënshkruari, (Emri, Mbiemri)_____________________________________, i lindur më (data e
lindjes)_____________, në (vendi i lindjes)_______________________________________, (tregoni Zyrtar i
Prokurimit apo Anëtar i Personelit)___________________________________ i Departamentit të Prokurimit të
Autoritetit Kontraktues të përmendur më lartë, deklaroj nën betim se:
1.

Unë nuk jam i papërshtatshëm të marrë pjesë në aktivitetet e prokurimit për shkak të arsyeve të dhëna
në dispozitën e Nenit 61.2 (Ligji nr. 02/L-99)

2.

Unë do t’i ushtroj aktivitetet e prokurimit të autoritetit kontraktues në fjalë me ndershmëri dhe
besnikëri dhe në pajtim me Ligjin mbi Prokurimin Publik (Ligji nr. 02/L-99 i shpallur me Rregulloren
nr.2007/20) dhe legjislacionin e tij implementues.

3. Unë i kam lexuar me kujdes dispozitat e Kodit Etik të Prokurimit të aprovuar nga KRPP-ja dhe se do
t’i përmbahem me përpikëri gjatë tërë kohës për të cilën do të jem kompetent në ushtrimin e
kompetencave të mija që më janë besuar nga autoriteti i lartcekur.
Është obligim i Menaxherit të Prokurimit që secilit zyrtar të Departamentit përkatës të Prokurimit, t’i
sigurojë nga një kopje të kodit Etik të Prokurimit.

Emri:

Nënshkrimi:

Zyrtar i Prokurimit
Anëtar i Personelit

Vendi:__________________

Datë:____/____/____________

____________________________
Burimi: KRPP. “C1 Deklarata nën Betim për Zyrtarët e Prokurimit dhe punonjësit e Departamentit të Prokurimit ”
Prishtinë, 2007.
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